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SUMMARY
The verb categories of Northern Sotho pose a problem which is still vague and
controversial, despite the fact that it has often been addressed in the literature.
This divergence of opinion concerning verb categories can be attributed to
many factors of which the approach towards the description of the verb catego-
ries surely is one of the most important.
Two main approaches to the problem can be distinguished, namely the univer-
salistic and descriptive approaches. In both approaches the perception of
universals plays an important role which proves that it is essential to examine
universals beforehand. Firstly, universals are viewed in historical context. The
methods to determine universals are examined, clearly distinguishing indu c-
tion and deduction. It was found-however that the rigid application of these
two methods, as suggested by Bloomfield and Hjelmslev respectively, amongst
others, has proved to be unsatisfactory.
The methods followed by Chomsky and Reichling, as inductive as those of
Bloomfield, supply a solution as both are concerned with the nature of
language. Van Wyk, supporting the views of these two linguists, distinguishes
between quantitative and qualitative induction. He also stresses the need
for interaction between induction and deduction as well as between the two
methods of induction.
The following types of universals are distinguished, namely general features,
essential features, hypothetical universals, universal principles and categories,
absolute and available universals, universal tendencies and simple and complex
universals. The essence of these types lies in the distinction between essential
and general features.
Universals also play a role in the description of verb categories. Thus it is
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essential to determine to which type of universals the verb categories belong
and whether the appearance is similar in all languages.
The notions tense, aspect and mood as they appear in the literature, are
examined. These notions are not as simple as is generally accepted. The 'pre-
sent tense', for example, doesn't necessarily refer to action taking place NOW.
It can also refer to general and habitual actions. The 'future tense' is more an
issue of modality than of tense, because modal auxiliary verbs are used to
indicate the so-called future tense.
The notion of aspect frequently appears in the Slavic languages. It is a mor-
phological category used to indicate the perfection or imperfection of an action.
Mood is a morphological category of the verb being used to express the spea-
ker's attitude towards his utterance.
A distinction is made between tense and time, aspect and actionsart and
mood and modality. For the purpose of this study, only the first of each
group, namely the morphological forin, is of importance. Therefore the univer-
sality of each should be determined. It was found that the notions of tense,
aspect and mood are not universal, but only available categories which a
language may use.
When existing views concerning the named categories in the African languages
are compared, different viewpoints and a fair amount of confusion arise. Some
categories, for example, are classified by certain writers as tenses, while others
classify them as moods. The notion of aspect, found in the African languages,
has not yet fully been explored. Definitions, concerning the verb categories,
lack sufficiency and description.
Confusion concerning the verb categories in the African languages can be attri-
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buted to the perception and treatment of universals, as well as the methods
used to describe verb categories. The universalistic and descriptive ap-
proaches towards language description are compared. The conclusion is drawn
that the descriptive method is the most appropriate for language description as
it is not based on preconceived ideas about language.
The verb categories of Northern Sotho are identified, classified and defined
according to the descriptive approach. The system of the verb categories of
Northern Sotho is as follows: two main categories are distinguished, namely
primary categories (consisting of single verbs) and secondary categories
(consisting of construction with deficient verb stems).
The primary categories are divided into aspects (imperfectum and perfectum)
and contingen t categories (indicative, situative and relative), clausal
categories (subjunctive, consecutive and habitual), and non-predicative
categories (infinitive and imperative). The secondary verb categories are the
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Die werkwoordkategoriee van Noord-Sotho en ook die ander Afrikatale,
is 'n onderwerp waaroor daar al baie geskryf is. Vgl. bv. Davey (1973),
De Clercq (1961), T. Endemann (1961), Kruger (1971), Louwrens (1990),
Posthumus (1983; 1984; 1987; 1988; 1990; 1991 & 1993) Van Wyk (1957;
1981; 1986 & 1987) en Wilkes (1964 & 1991), om slegs 'n paar skrywers
te noem. Nogtans is dit 'n aspek waaroor daar vandag nog groot me-
ningsverskil en verskillende opvattings bestaan. 'n Duidelike voorbeeld
is dat onlangs, in dieselfde jaar, twee publikasies met verskillende sie-
nings oor dieselfde onderwerp verskyn het.
Hier word verwys na die sg. subjunktiewe verlede tyd in Zulu. Posthumus
(1991) beskou dit as 'n aparte modus, nl. die konsekutief, terwyl Wilkes
(1991) dit wel as 'n verlede tyd van die subjunktiewe modus beskou.
Soortgelyke verskille t.o,v. die konsekutief kom ook in Noord-Sotho voor.
Verder is nog weinig navorsing gedoen oor die begrip aspek in Noord-
Sotho. Dit blyk ook dat die begrip tyd saam met aspek in heroen skou
geneem moet word. Dit is duidelik dat ~og baie navorsing oor die werk-
woordkatcgoriee nodig is.
2. Die oorsaak van die probleem.
Die uiteenlopende beskouings oor die werkwoordkategoriee, is die gevolg
van die verkeerde metode van taalbeskrywing. Dit is weer die gevolg van
die invloed van Grieks en Latyn via die Europese tale. Die rol en be-
skouing oor universalia het weer hierin 'n rol gespeel - 'n historiese
oorsig van universalia volg in hoofstuk 2.
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Die tradisionele opvattingvan universalia het tot gevolg gehad dat sekere
begrippe, soos die werkwoordkategoriee, as universeel beskou is. Van-
daar die universalistiese benadering tot taalbeskrywing, waarvolgens se-
kere werkwoordkategoriee as eie aan taal beskou is. Die taalwetenskap-
like se taak is slegs om aan te dui hoe hulle in die verskillende tale
uitgedruk word. Dit alles noodsaak dat universalia ondersoek sal moet
word.
3. Belangrike werke.
Die werk van Van Wyk, wat reeds 'n groot deurbraak op hierdie terre in
in Noord-Sotho gemaak het, sal uit die aard van die saak baie prominen-
sie in hierdie studie geniet. In 'n groot mate sal sy metode vir die be-
skrywing van die werkwoordkategoriee gevolg word en sal sy definisies 'n
groot rol speel en self aanvaar word. Ander belangrike werke is die van
Lombard (1985) en Louwrens (1990).
Daar is egter nog 'n groot gebrek aan deeglike studie op die terrein in
die ander Afrikatale, behalwe in Zulu, waar die werk van Posthumus van
groot waarde is en ook in hierdie studie baie aandag sal geniet. Pos-
thumus het verskeie werke die lig laat si en oor die werkwoordkatcgoriee
in Zulu. Hy maak selfs 'n onderskeid tussen tyd en tempus. Verder gee
hy baie aandag aan die klassifikasie en beskrywing van die werkwoordka-
tegoriee in Zulu en oor die toepasbaarheid van bestaande terminologie
in die Afrikatale.
Van Wyk (1987) se beskouing oor die korrekte metode vir taalbeskrywing
sluit aan by Doke (1935: 2) se siening, nl. "Ban tu grammatical struc-
ture is Bantu, ... It, en ook die van Bloomfield wat 'n onbevooroordeel-
de benadering voorstaan. Dit moet nie ingepas word by die Europese
standaarde en beskrywing van taal nie.
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Griesel (1991) en Kosch (1991) het beide 'n studie gedoen oor die geskie-
denis van taalbeskrywing in Zulu en Noord-Sotho onderskeidelik. Daarin
beskrywe hulle die tydperke wat taalbeskrywing in die Afrikatale deurge-
gaan het en wys hulle op die verwarring wat in die Afrikatale bestaan
a.g.v. die invloed van elk van hierdie tydperke op taalbeskrywing.
Van Wyk (1970) sien dit as noodsaaklik om verantwoording te doen van
die begrip universalia, deur sowel die AIgemene Taalwetenskap as die
Besondere Taalwetenskap. Posthumus (1987) sluit daarby aan deur te se
dat 'n onderskeid gemaak behoort te word tussen essensiele en nie-essen-
siele werkwoordkategoriee. Hy gee hier aandag aan die relevansie en
toepasbaarheid van terminologie betreffende die essensiele werkwoord-
kategoriee in die Afrikatale.
4. Doel en wyse van ondersoek.
Die volgende hoofstuk sal gewy word aan universalia. Daarin sal onder-
soek ingestel word na die wese van universalia. Vooraf sal universalia in
historiese konteks beskou word, waarna na die korrekte metode vir die
vasstelling van universalia gesoek sal word. Hier sal veral aandag gegee
word aan die werk van Chomsky, Reichling en Van Wyk, by wie dit om
die wese van taal gaan. Daar sal aangetoon word dat die korrekte vas-
stelling van universalia slegs kan geskied deur sowel induktief as dedu k-
tief te werk te gaan. 'n Onderskeid word gemaak tussen kwantitatiewe
en kwalitatiewe induksie wat tot verskillende tipes veralgemening lei.
Die soorte universalia sal daarna aandag geniet, waar ondersoek ingestel
sal word na die verskillende maniere waarvolgens hulle onderskei kan
word, nl. volgens metode van vasstelling, inhoud, reikwydte en struktuur.
Daar kan hiervolgens hoofsaaklik tussen twee soorte universalia onder-
skei word, nl. wesenskenmerke, wat noodsaaklik is vir die bestaan van
taal en in alle tale voorkom, en algemene kenmerke, wat nie noodwendig
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noodsaaklik vir die bestaan van taaI is nie. Verder word ook aandag ge-
gee aan hipotetiese universalia en universele tendense.
Laastens word gekyk na die rol van universalia in taalbeskrywing en die
invloed van universalia op werkwoordkategoriee en na hulle onderlinge
verhouding.
Hoofstukke 3 en 4 word gewy aan 'n bestudering van die begrippe ty d,
aspek en modus in die taaIkunde, met inagnemingvan die universaliteit
van die begrippe.
Daar sal aangetoon word dat daar 'n onderskeid gemaak meet word tus-
sen tydvorm (tense) en tyd (time), aspek en Aktionsart en modus en
modaliteit. Eersgenoemde in elke geval is 'n morfoIogiese kategorie
waarop hierdie studie toegespits is. Verder word aangetoon dat tydvorm,
aspek en modus nie wesenskenmerke is nie, nie in alle tale voorkom nie
en dus nie universeel kan wees nie.
In hoofstuk 5 word 'n kritiese beskouing van bestaande opvattings oor die
werkwoordkategoriee in die Afrikatale gedoen. Daar word op groot me-
ningsverskil en verwarring gewys. Die ondersoek sal begin by bestaande
literatuur oor Noord-Sotho. Daarna sal die ander Sothotale ondersoek
word. Laastens sal enkele ander Afrikatale ondersoek word.
Die tradisioneIe indeling van tyd in hede, verlede en toekoms blyk nie
meer aanvaarbaar te wees nie. Verder Iyk dit of tydvorm eerder met
voltooidheid en onvoltooidheid te doen het waarvoor die begrip aspek
beter sal pas. Die modi van Noord-Sotho verg hernude aandag.
Ten einde te verseker dat hierdie studie nie maar net nog 'n beskouing
oor die werkwoordkategoriee is nie, sal in hoofstuk 6 ondersoek ingestel
word na die korrekte metode vir taalbeskrywing. Daar word gevind dat
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twee metodes 'n rol spee1, nl. die universalistiese metode en deskriptiewe
metodes. Daar sal aangetoon word dat die deskriptiewe metode die aan-
gewese metode is, aangesien dit berus op 'n onbevooroordeelde beskou-
ing van die werkwoordkategoriee.
Hoofstuk 7 sal gewy word aan 'n identifisering van die individuele werk-
woordkategoriee van Noord-Sotho, terwyl hoofstuk 8 toegespits sal wees
op die klassifikasie en defiriiering van die werkwoordkategoriee van
Noord-Sotho volgens die deskriptiewe metode.
In die laaste hoofstuk word gevolgtrekkings gemaak, 'n samevatting gegee
en verdere probleine en implikasies aangetoon.
5. Werkwoordkategoriee en grammatikalisering.
Die iden tifisering, klassifisering en beskrywing van werkwoordkategoriee
kan nie losgemaak word van 'n on derskeid tussen die gegramm at ik al i-
seerde en die gel eksikaliseerde vorm daarvan nie. Die onderskeid wat
in hierdie studie getref sal word, is die volgende:
1) Tyd (time) teenoor tydvorm (tense),
2) Aktionsart teenoor aspek, en
3) Modaliteit teenoor modus.
Die eerste hiervan is in elke geval 'n semantiese begrip, d.w.s 'n beteke-
nisinhoud, wat geleksikaliseer of gegrammatikaliseer kan wees. Die
tweede term verwys in elke geval na die gegrammatikaliseerde vorm.
Grammatikalisasie kan betrekking he op sintaktiese of op morfologiese
strukture. Sintaktiese strukture word sintaktisering genoem en morfo-
logiese struktureword mar!ologisering genoem. Vir die doeleindes van
hierdie studie word die tweede lid van efke paar gedefinieer as die mor-
fologisering van die ooreenstemmende semantiese begrip.
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Die doel van hierdie studie is om te besluit of dit korrek is om aan te
neem dat (gemorfologiseerde) tydvorm, aspek en modus volstrekte un i-
versalia is en dat dit dus apriori korrek sou wees om die Sotho-werk-





Die Algernene Taalwetenskap wil algemene uitsprake oor taal maak wat
vir alle tale moet geld. Die probleem le egter by die verantwoording van
hierdie algemene uitsprake vir alle tale. Van Wyk (1970: 5 e.v.) illus-
treer hierdie algemeenheid van die Algemene Taalwetenskap se uitsprake
met 'n voorbeeld oor die beskrywing van die begrip 'werkwoord', en se
dat aangesien hy geen gronde het orn aan te neem dat alle tale 'n klas
'werkwoorde' het wat op 'n eenvormigewyse gedefinieer kan word nie, hy
nie 'n werkwoord in die algemeen kan beskryf nie. Hy gaan egter wel
verder deur te se dat dit wel moon tlik sou wees om te se wat 'n Afri-
kaanse of Sotho werkwoord is. Die kenmerke wat hy vir Sotho en vir
Afrikaans sou genoem het, sou na alle waarskynlikheid verskil het.
Die Taalwetenskap kan verdeelword in twee outonome, maar desondanks
op mekaar aangewese, dissiplines, nl.: die Algernene Taalwetenskap
(ATW) en die Besondere Taalwetenskap (BTW). Die fundamentele ver-
skil tussen die ATW en die BTW is die universum waarbinne hulle hulle
uitsprake maak. Die ondersoek van die ATW het betrekking op die taal-
verskynsel as sodanig en geld dus vir alle tale. Die ondersoek van die
BTW is egter van toepassing op 'n enkele taal of 'n enkele groep tale.
Die verskil in brandpuntstelling het tot gevolg dat die logiese strukture
van die twee dissiplines se uitsprake ook fundamenteel verskil, vgl.
Greenberg (1966a: xii) en Van Wyk (1970: 6 e.v.).
AIgemeen-taalwetenskaplike stellings kan nl. geformaliseer word in die
vorm: 'Vir alle x'e geld dit dat as 'n x 'n taal is, die x ook 'n kenmerk g
het.' So byvoorbeeld kan gese word dat indien iets 'n taal is, dan het dit
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ook die kenmerk dat dit sinne het. Logies gesproke impliseer sulke stel-
lings die universele kwantifiseerder en gaan hulle terug op die algemene
formule: (x)(fx~gx),wat Van Wyk (1970: 6) vir sy besprekingwysig tot:
(x) (T'xollx} as die grondformulevan algemeen-taalwetenskaplike stel-
lings. In die formule verteenwoordig T en U onderskeidelik 'taalwees'
en die universele predikate wat aan taal toegeken word. Enige interpre-
tasie van U iri die grondformule sal 'n algemene taaleienskap spesifi-
seer.
Die stellings van die BTW is weer terugvoerbaar op die logiese vorm:
'Daar bestaan 'n x sodanig dat die x 'n taal is en ook die eienskap g het.'
Sulke stellings impliseer die eksistensiele kwantifiseerder en kan weerge-
gee word deur die algemene logiese formule: (3x) (fxv gx}, Die formule
word ook deur Van Wyk (1970: 7) veralgemeen tot die grondformule
(3x) {T'x- Bx), waarin T vir 'taalwees' staan en B vir enige besondere
eienskap wat met 'n taal geassosieer kan word. Enige interpretasie van
Bin hierdie formule sal 'n besondere taaleienskap spesifiseer.
Die begrip 'algemeenheid' staan dus sentraal in enige taalwetenskaplike
teorie wat oor taal as sodanig wil handel. Verantwoording van die be-
grip, waarvan die outonomie van die ATW geheel en al afhang, is gevolg-
lik die eerste taak van elke algemeen-taalwetenskaplike.
Om bg. te bereik, sal aandag gegee moet word aan die vasstelling van
universalia, soorte universalia en die rol van universalia in taalbeskry-
wing. Vooraf eers 'n kort oorsig oor universalia in historiese konteks.
2. Universalia in historiese konteks.
Taalwetenskaplikes was nog altyd gelnteresseerd in die ooreenkomste en
verskille tussen verskillende tale. Daarom is daar lank reeds gepoog om
hierdie ooreenkomste en verskille aan te toon, te bestudeer en te ver-
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klaar. Daar is o.a. gepoog om aan te toon dat alIe tale uit dieselfde taal
ontwikkel het, a.g.v. die ooreenkomste wat daar tussen verskillende tale
en taalgroepe bestaan. Universalia is 'n aangeleentheid wat dus lank
reeds aandag geniet het, vgl, Lyons (1968: 1-38); Bloomfield (1935: 3-20).
Die Grieke het 'n grammatikamodel ontwikkel wat 'n logiese inslag gehad
het, vgl. Lyons (1968: 10-14). Die gevolge van die invloed van die Grieke
is vandag nog sigbaar in die moderne taalstudies. Die redes hiervoor is
dat die meeste grammatikas tot en met die negentiende eeu grotendeels
op die Griekse of Latynse grammatikamodelle gebaseer was, vgl. Chorn-
sky (1971: 2). Die implikasie hiervan is dat daar eenvoudig aanvaar is
dat grammatiese kategoriee soos naamwoord, werkwoord, naamval, werk-
woordkategoriee, by. tyd, aspek en modus, ens. in alle tale onderskei
word. Die definisie van die genoemde kategoriee is dus op alle tale van
toepassing gemaak en die taak van die taalkundige was slegs om aan te
toon hoe hierdie kategoriee in alle tale na yore kom, vgl. Lyons (1968:
18; 304). 'n Verdere voorbeeld van die invloed van Latyn word gevind in
De Villiers (1948: 140) wat aandui dat die Renaissance-grammatici in
Nederlands ses naamvalle geskep het om tog aan Latyn gelykwaardig te
wees.
Teen die einde van die negentiende eeu en aan die begin van die twintig-
ste eeu het baie grammatici van hierdie veralgemeningvolgens die Griek-
se of Latynse grammatikamodelle afwegbeweeg, vgl, Lyons (1968: 16-18;
28-30; 38-52) en Chomsky (1971: 2-4). Onder leiding van Leonard
Bloomfield (1935: 20) het baie grammatici gevoel dat die tyd nog nie reg
is vir veralgemening nie. Die ATW het volgens hulle nog nie ver genoeg
gevorder om nou al te kan veralgemeen nie. Dit het tot gevolg gehad dat
universalia geheel en al vermy is. Slegs individuele tale is bestudeer en
algemeenhede wat in die proses rnog opduik is as bloot toevallig bestem-
pel. Verskeie taalwetenskaplikes was van mening dat die ATW slegs in-
duktief te werk mag gaan, vgl. Van Wyk, (1962: 4). Dit het veronderstel
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dat die ATW, voordat dit tot stand kon kom, eers deur die verskillende
BTW's van gegewens voorsien moes word, waaruit dan deur 'n proses van
eliminasie vasgestel kon word wat in alle tale geld.
Teen ongeveer die helfte van hierdie eeu het daar 'n nuwe oplewing t.o.v.
die bestudering van universalia ontstaan. Die vraag of enige veralgeme-
ning oor taal gemaak kan word, ongeag van die verskille tussen individu-
ele tale, het nie net by taalkundiges hernude aandag ontvang nie, maar
ook by psigoloe en antropoloe. Taalkundiges soos Joseph Greenberg het
gevoel dat die tyd ryp was om universalia intensief te bestudeer. Onder
sy leiding het daar in 1961 dan ook 'n konferensie oor taaluniversalia in
New York plaasgevind.
Vir die geleentheid het Joseph H. Greenberg, James J. Jenkins en Char-
les E. Osgood 'n memorandum oor taaluniversalia voorberei. Daarin is
voorgestel dat, nieteenstaande die baie verskille, alle tale volgens die-
selfde model of patroon gemaak is, vgl. Greenberg (1966a: xv). Agt refe-
rate het spesifieke voorstelle oor taaluniversalia ondersoek, bespreek en
geanaliseer. Die laaste drie referate het opsommings gegee van stand-
punte van taalkundiges, antropoloe en psigoloe. Verder word daar in 'n
bylae 45 taaluniversalia, wat gebaseer is op 'n studie van 30 tale, weerge-
gee. Die veralgemenings wat hulle voorgestel het, het in die meeste ge-
valle slegs op 'n verteenwoordigende korpus taalgegewens berus. Hulle
het egter wel duidelike universele tendense aangedui.
Een van die deelnemers, die psigoloog Charles Osgood (1966: 299), was
s6 in sy skik met die deurbraak wat gemaak is, dat hy die volgende bewe-
ring gemaak het:
"At this conference we have been witness to a bloodless revolution.
Quietly and without polemics we have seen linguistics taking a
giant step from being merely a method for describing language to
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being a full-fledged science of language."
Hy gaan egter verder deur die volgende daarby te voeg:
"Of course, as it is true of any revolution, the step is only 'in
progress', and the participants do not see themselves as revolutio-
nary; but in the eyes of a sufficiently remote observer, the change
can be noted and its significance recorded."
Drie persone, nl. Chomsky, Reichling en Van Wyk, aan wie se bevindinge
in hierdie studie baie aandag gegee sal word, het egter in die besonder
aandag gegee aan metodologiese oorwegings t.o.v, universalia. Hulle
deurbraak is gelee in hulle metodes om universalia vas te stel en om
daardeur die soorte universalia te onderskei.
3. Die vasstelling van universalia.
Alhoewel taalwetenskaplikes aansienlik van mekaar verskil oor die be-
staan en die aard van universalia, is hulle dit met mekaar eens dat taal
algemene kenmerke het en dat die kenmerke geldentifiseer kan word.
Waaroor daar wel skerp meningsverskil bestaan, is of die tyd al ryp is om
ekstensief oor taal te veralgemeen.
In navolging van die Amerikaner Leonard Bloomfield, is daar linguiste
wat van mening is dat die tyd vir veralgemening nog nie ryp is nie, aan-
gesien dit nie gebaseer is op 'n omvangryke korpus gegewens oor 'n groot
verskeidenheid tale nie. Bloomfield (1935: 20) beweer:
"The only useful generalization about language is inductive genera-
lization. Features which we think to be universal may be absent
from the very next language that becomes accessible. Some featu-
res, such as, for instance, the distinction of verb-like and noun-like
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words as separate parts of speech, are common to many languages,
but lacking in others. The fact that some features are at any rate,
widespread, is worthy of notice and calls for an explanation; when
we have adequate data about many languages, we shall have to re-
turn to the problem of general grammar and to explain these simi-
larities and divergences, but this study, when it comes, will be not
speculative but inductive."
Slegs induktiewe veralgemening het dus waarde en verskynsels wat ons as
algemeen beskou, kan ontbreek in die volgende taal waaroor gegewens
beskikbaarword. Volgens Bloomfield kan algemeenhede slegs aangetoon
word indien hulle na yore kom tydens die induktiewe ontleding van indi-
viduele tale. Hy meen dat die tyd vir veralgemening nog nie ryp is nie,
aangesien ons te min weet van die grammatikas van al die tale van die
wereld. Daar sal eers sover as moontlik gevorder moet word met die
grammatikas van soveel moontlik tale, voordat daar aan 'n algemene of
universele grammatika aandag gegee sal kan word. Die probleem van 'n
universele grammatika kan dus alleen aandag geniet wanneer ons genoeg
weet van 'n groot verskeidenheid tale. Die implikasie van hierdie stand-
punt is dat die ATW eers dan sin begin kry wanneer al die BTW's hulle
take afgehandel het. Die ATW mag wel intussen begin sif aan die onvol-
ledige materiaal tot sy beskikking, maar die gevolgtrekkings wat gemaak
word, sal altyd hoogstens 'n voorlopige karakter he. (Vgl. Van Wyk,
1962: 4).
Van Wyk (1962: 4) verwerp bg. standpunt verder, deur te se dat dit impli-
seer dat die metodes van die BTW nie van besondere belang is nie. So
'n siening wil he dat die BTW slegs maar moet funksioneer as buiteposte
van die ATW, waar materiaal versamel word, ongeag hoe dit verkry word
en gelnterpreteer moet word.
Bloomfield se standpunt het by sy volgelinge 'n wantroue vir veralgeme-
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ning laat ontstaan. Daar is selfs beweer dat die enigste veilige veralge-
mening omtrent taal moet lui dat waargeneem is dat sommige lede van
sommige gemeenskappe met behulp van stemgeluide op mekaar reageer,
vgl. Fillmore (1968: 1). Bloomfield het egter nooit te kenne gegee dat
algemeenhede nie bestaan nie; hywas egter slegs van mening dat daar nie
te oorhaastig veralgemeen moet word nie.
Bloomfield (1935: 20) stel voor dat universalia op 'n induktiewe metode
vasgestel moet word, waarmee hy waarskynlik bedoel dat daar soveel ge-
gewens oor soveel tale beskikbaarmoetwees dat algemeenhede deurver-
gelyking en deur eliminasie van die besondere daaruit afgelei kan word.
Hierdie standpunt hou in dat enige veralgemening wat nie op induksie
berus nie, waardeloos is.
Wanneer ons krities na Bloomfield se opvatting kyk, moet ons aan die
volgende twee vrae aandag gee, nl.:
1) Is dit moontlik om volgens Bloomfield se metode van induktiewe
veralgemening 'n taal-w'etenskap te ontwikkel?
2) Kan 'n mens geldig veralgemeen volgens die induktiewe metode
wat Bloomfield voorstaan?
Die antwoord op die eerste vraag sal beslis negatief moet wees. Taal-
kundiges sal eers vir elke taal 'n afsonderlike teorie moet ontwikkel. 'n
Universele grammatika sal eers moontlik wees wanneer daar vir elke in-
dividuele taal 'n afsonderlike grammatika opgestel is om na algemeenhe-
de tussen die tale te soek. Die ATW sal alleen tot stand kan kom as die
BTW sy taak afgehandel het of ten minste ver daarmee gevorder het.
Dit is egter ironies dat Bloomfield self in sy hoofwerk, Language (1935)
lustig veralgemeen, ondanks sy uitgangspunt. Sy opvatting oor foneme,
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morfeme, woorde, sinne, betekenis, vorm, ens., is gebaseer op die veron-
derstelling dat die verskynsels hulle in alle tale fundamenteel op die-
selfde wyse voordoen en dus volstrek universeel is. Hierdie verbasende
teenstrydigheid is waarskynlik daaraan toe te skryf dat hy onbewus tussen
twee soorte veralgemenings, nl. induktiewe en de dukti ew e veralgerne-
ning, onderskei het, maar slegs een daarvan, nl. induktief, eksplisiet as
sodanig erken het. Aan die twee soorte veralgemenings word daar later
weer aandag gegee.
Aangesien 'n universele taalteorie op alle tale van die wereld, waaronder
tale wat nog onbekend is, asook tale wat reeds uitgesterf het, van toepas-
sing moet wees, moet die antwoord op die tweede vraag ook negatief
wees. Dit kan egterwel bevestigend beantwoord word indien beperkende
kwalifikasies daaraan toegevoeg word. Enige veralgemening oor selfs al-
le tale wat bekend is, kan dus alleen geld t.o.v. 'n subklas van die totale
klas. Hockett (1966: 3) illustreer die toevalligheid van die resultate van
hierdie vorm van veralgemening aan die hand van 'n truuk. Hy wys daar-
op dat as alle tale (met al hulIe gegewens) behalwe Engels om die een of
ander rede sou uitsterwe, alle besondere kenmerke van Engels volgens
die metode as algemeenhede sou moes geld.
Bloomfield se metode het egter waarde daarin dat tendense vasgestel kan
word wat statisties gesproke 'n redelik waarskynlike algemeenheid het;
van volstrekte algemeenheid kan daar egter nie sprake wees nie. Hockett
(1966: 2) merk tereg op dat veralgemening op ekstrapolasie sowel as op
empiriese gegewens moet steun en wel om die volgende rede:
"If we had full information on all languages now spoken, there
would remain languages recently extinct on which the information
was inadequate. There is no point in imagining that we have ade-
quate information also on these extinct languages, because that
would be imagining the impossible. The universe seems to be so
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constructed that complete factual information is unattainable, at
least in the sense that there are past events that have left only in-
complete records."
Die volgende probleem wat met induktiewe veralgemening ondervind
word, is dat hierdie metode dikwels, en miskien selfs altyd, dieperlig-
gende algerneenhede veronderstel wat nie vooraf induktief bepaal is nie.
In aansIuiting by BIoomfield (1935: 20) se welbekende uitIating, dat sIegs
induktiewe veralgemening waarde het, se Greenberg (1966a: xii) in sy in-
Ieiding dat dit Iyk asof aIgemeen aanvaar word dat die metode van die
taalwetenskap beide induktief en deduktief is. Die formulering van alge-
meenhede deur induktiewe ondersoek lei tot hoervlak hipoteses waarvan
op hulle beurt weer verdere algemeenhede afgelei kan word. Laasge-
noemde moet dan deur empiriese toetsing bekragtig word.
Greenberg (1966b: 79), wat horn op Bloomfield se standpunt stel, maak
by. die stelling dat die adjektief op die naamwoord volg in tale waarin
onderwerp-voorwerp-werkwoord die dominante woordorde is en waarin
genitiewe op naamwoorde volg. Daarmee veronderstel hy dat alle tale
adjektiewe, naamwoorde, onderwerpe,werkwoorde,voorwerpe en genitie-
we het. Dit is natuurlik moontlik om die universaliteit van hierdie kate-
goriee vooraf deur induksie te bewys en die betrokke veralgemening dan
daarop te baseer. In die proses sal dit egter nodig wees om ander, die-
perliggende algemeenhede, soos 'woord', 'morfeem', ens., te aanvaar, wat
op hulle beurt natuurlik weer deur induksie bewys sou kon word. Op 'n
sekere punt sal verdere reduksie egter nie meer moontlik wees nie, en sal
veralgemening op 'n ander manier gemaak moet word. Daarmee sal daar
natuurlik afgesien moet word van Bloomfield se metode in sy suiwere
vorm.
'n Verdere probleem van induktiewe veralgemening (asook ander vorms
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van veralgemening, hoewel in 'n mindere mate), is, volgens Van Wyk
(1970: 11), die status van dit wat vergelyk word. Dit word ger llustreer
aan die hand van Ferguson (1966: 56-57) se uitspraak dat wanneer 'n taal
slegs een nasaalfoneem het, dit / n/ sal wees, en, as dit twee het, die
tweede / rn/ sal wees. Die foneemteorie veronderstel dus dat foneme
taaluniek is, d.w.s. dat 'n foneem alleen as sodanig erken kan word krag-
tens sy verhoudinge tot al die ander foneme van diesel/de taaI. Verder
kan die groepering van allofone in foneme van taal tot taal verskiI. Daar
is dus nie so-iets soos 'n / n/-foneem wat in meer as een taal voorkom
nie. Ferguson omseil, volgens Van Wyk (1970: 11) die probleern deur te
se dat hy die karakteristieke allofone van die betrokke foneme op die vi-
sier het. Allofone is egter nie foneme nie en daarom kan sy veralgeme-·
ning fonologies nie geldig wees nie.
Aangesien Bloomfield se metodevan induktieweveralgemening beperkin-
ge het, moet ons aanvaar dat dit slegs vaag omlynde tendense van 'n sta-
tisties beduidende aard oplewer. Daar sal dus na 'n meer bruikbare al-
ternatief gesoek moet word waarvolgens algemeenhede met groter seker-
heid vasgestel kan word, s6dat hulle t.o.v. die hele klas van tale geld.
Deduktieweveralgemeningword voorgestel deur die Deen, Louis Hjelrns-
lev. Hjelmslev (1961: 12) beweer dat ervaring genoeg is om die tekortko-
minge van die induktiewe metode van veralgemening te demonstreer. Dit
lei volgens horn tot die selfstandigmaking van abstrakte begrippe. Die in-
duktiewe metode faal daarin om 'n bruikbare basis van vergelyking weer
te gee, aangesien die begrippe wat op die manier verkry word nie alge-
meen is nie en nie veralgemeen kan word buite 'n enkele taal nie. Hy
noem voorts dat 'n algemene definisie van begrippe soos genitief, perfek-
tief, subjunktief en passief nie moontlik is nie, aangesien die begrippe in
'n taal soos bv. Latyn heeltemal iets anders is as bv. in Grieks.
Die enigste moontlike prosedure, SODS Hjelmslev (1961: 13) voorstel, is
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'n analise waarin die teks as 'n klas geanaliseer word in komponen te.
Hierdie komponente word dan weer verder as 'n klas geanaliseer in kom-
ponente. So hou dit dan aan totdat die analise uitgeput is.
Volgens Hjelmslev (1961: 14) is 'n taalteorie onafhanklikvan ervarings-
gegewens en se dit niks omtrent die toepassing daarvan op taalfeite nie.
Dit bestaan uit 'n strategie van premisses waarvan die ondersoekervooraf
slegs weet dat hulle toepaslik is op 'n groot verskeidenheid empiriese ge-
gewens. Die verdere moontlikhede waartoe die hoogs algemene premis-
ses aanleiding gee, moet dan deduktief bereken word, net soos die wis-
kundige sy teoremas uit aksiomas bereken. Die premisses en die stellings
wat daaruit af te lei is, is in feite niks anders as veralgemenings nie, en
omdat hulle arbitrer gekies word, moet hulle noodwendig van toepassing
wees op alle tale.
Hjelmslev se teoretiese ideale het, volgens Van Wyk (1970: 12), egter nie
in die taalwetenskap inslag gevind nie, aangesien hulle gebaseer is op die
model van teorievorming in die aprioristiese wetenskappe. Die taalkun-
de, daarenteen, wil 'n ernpiriesewetenskap wees waarin teoriee ontwikkel
word met gedurige inagneming van ervaringsfeite. Die taalkunde se teo-
retiese ideaal is dan ook die van die fisika eerder as die van die wiskun-
de. Suiwer deduksie moet dus derhalwe verwerp word as 'n aanvaarbare
alternatief vir suiwer induksie.
Die Nederlander, Anton Reichling, is die eerste persoon wat 'n bruikbare
alternatief vir Bloomfield se teorie van induktiewe veralgemening kon
voorstel. Hy maak 'n onderskeid tussen elimineerbare en nie-elimineer-
bare eienskappe van taal. Volgens Reichling (l969: 16) moet algemene
taaleienskappe, indien hulle in alle tale teenwoordig is, ook in indivi-
duele tale aanwesig wees. Sodanige eienskappe sou dan by die ontleding
van enige taal aangetoon kan word. Hy het aangevoer dat universele
eienskappe nie uit 'n taal verwyder kon word sonder dat daardie taal as
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taal ophou voortbestaan nie. Hy het dus aangetoon dat nie-elimineerbare
eienskappe algemeenhede is, terwyl elimineerbare eienskappe besondere
eienskappe van daardie taal is.
Reichling (1969: 16) verduidelik sy siening met 'n voorbeeld dat die weg-
lating van voegwoorde in Nederlands nie die taal se bestaan ophef nie.
In die volgende sin word van 'n voegwoord gebruik gemaak, by. 'Jantje
krijgt een pak sl a ag, want J antje is stout geweest'. Wanneer die
voegwoord want in die volgende sin weggelaat word, by. 'Jantje krijgt
een pak sl aag, J antj e is stout geweest', is die betekenis van die uiting
vir die hoorder nog verstaanbaar. Dit is egter, volgens Reichling on-
moontlik om die vaste volgorde van spraakklanke in Nederlands op te
hef, vgl. by. 'Ej tneb keg!: Je bent gek!'. Die eerste uiting is geheel
en al onverstaanbaar, alhoewel dieselfde spraakklanke as in die tweede
uiting gebruik is. Die vaste volgorde van spraakklanke in 'n woord is 'n
universele wesenskenmerk van taal waarsonder 'n taal nie kan bestaan
nie, voegwoorde of werkwoorde is egter nie.
Reichling het op die wyse die universaliteit van o.a. die foneem, die
woord, die woordgroep en die sin vasgestel. Sy metode kom daarop ne er
dat hy taalverskynsels afweeg teen die wesenskenmerke van taal. Daar-
deur verseker hy dat sy veralgemenings geldig sal wees vir elke denkbare
sisteem wat as natuurlike taal kwalifiseer, ongeag of dit tans bestaan of
nie.
'n Soortgelyke standpunt word gehuldig deur Noam Chomsky en syvolge-
linge. Die verskynsel wat hulle wil verklaar, is die van taalverwerwing.
Chomsky (1965: 27 e.v.) wil verklaar hoe dit vir 'n kind moontlik is om
binne 'n paar jaar die ingewikkelde grammatika van 'n taal te kan aan-
leer. Daar moet dus iets universeel in alle tale aanwesig wees om 'n kind
in staat te stel om enige taal te kan aanleer. Die kind moet dus 'n aange-
bore, spesies-unieke verstandelike verrnoe aan die werk stel wanneer hy
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primere taalgegewens verwerk tot 'n grammatika wat horn in staat stel om
'n oneindige versameling sinne te genereer. Die kind kom as't ware in
die wereld met 'nuniversele skelet wat hy slegs moet invul met die beson-
derhede van die taal of tale wat deur sy omgewing aan horn voorgehou
word. Die universele grammatika is 'n sisteem van voorwaardes of alge-
meenhede wat die klas van verskynsels waarbinne die kind sy gramma-
tiese hipoteses moet soek, streng bepaal en beperk. (Vgl. Chomsky 1965:
27 e.v.; 1966: 22).
Soos Reichling is Chomsky (1965: 27 e.v.) ook van mening dat algerneen-
hede nie net opgespoor kan word deur verskillende tale met mekaar te
vergelyk nie, maar ook deur die grammatika van enige taal te ontleed.
Verskynsels wat moeilik verklaar kan word binne die grammatika van 'n
individuele taal, asook verskynsels wat nie toevallig aangeleer of uitge-
vind kan word nie, moet dan as algemeenhede aanvaar word. Daar moet
by. volgens Chomsky 'n onderskeid gemaak word tussen die dieptebou en
die oppervlaktebou van 'n taal. Die onderskeid sien Chomsky as 'n uni-
versele eienskap van taal.
Cook (1988: 19) ondersteun Reichling en Chomsky daarin dat dit nie no-
dig is om aan te toon dat 'n universale in baie tale voorkom nie. Die na-
vorsing van universele grammatika begin by 'n eienskap van 'n enkele
taal, soos by. struktuurgebondenheid in Engels. As die eienskap toege-
skryf kan word aan taalverrnoe, kan dit as 'n universale aanvaar word.
Die dieptebou van 'n taallewer algemeenhede op wat in beginsel ooreen-
stem met die wesenskenmerke van taal, vergelykbaar met die wat deur
Reichling uitgewys is. Hierdie algemeenhede word opgespoor deur die
dieptebou d.m.v. transformasiereels in oppervlaktebou te omskep.
Langacker (1967: 240 e.v.) sluit by Chomsky aan en laat horn soos volg uit
oor taalverwerwing en universalia: Alle tale het dieselfde strukturele
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raamwerk. Die vermoe om 'n taal aan te leer is dus ook ingebore in elke
kind. Die kind vind uit hierdie strukturele raamwerk die taal van sy orn-
gewing. Strukturele eienskappe wat in alle tale voorkom, is universalia.
Dit is ingebore gespesifiseerd. Taalverskille wat aandag trek le op die
oppervlaktestruktuur. Taaluniversalia kom egtervoor in die dieptestruk-
tuur.
By beide Reichling en Chomsky gaan dit om die wese van taal. Vir
Reichling le die kriterium in die voorwaardes wat in die taalsisteem self
aanwesig is, terwyl dit vir Chomsky le in die voorwaardes wat die verwer-
wing van die sisteem stel. Albei se metodes maak veralgemening na aan-
leidingvan beperkte taalgegewens moontlik en albei veronderstel 'n heen
en weer beweeg tussen besondere taalfeite en algemeenhede. Verder kan
beide metodes in beginsel algemeenhede oplewer wat vir die hele klas
van tale geld. Van Wyk (1970: 14) is van mening dat beide Chomsky en
Reichling se opvattings omtrent veralgemening, ondanks radikale ver-
skille in die gevolgtrekkinge wat hulle maak, basies dieselfde is en onder
een noemer tuisgebring kan word.
Bloomfield se metode van induksie het egter meerendeels net toevallige
algemeenhede uitgewys en nie wesenskenmerke nie. Verder sou die
ATW eers met sy werksaamhede kon begin, wanneer die BTW sywerk af-
gehandel het. Reichling en Chomsky se metodes is egter net so induktief,
omdat hulle ook veralgemeen na aanleiding van besondere taalfeite. By
hierdie twee taalkundiges tree induksie egter in wisselwerking met deduk-
sie op, aangesien veralgemenings wat gebaseer word op besondere taal-
feite in 'n proses van voortdurende verifikasie gebruik word om verdere
besondere feite daaruit af te lei.
Van Wyk (1970: 14) maak 'n onderskeid tussen kw ant it at ie we in duksi e
en kwalitatiew e indu k si e. Omdat Bloomfield se idealeveralgemenings
op 'n veelheid van gegewens berus, kan dit kwantitatiewe induksie ge-
20
noem word. Daarteenoor kan Reichling en Chomsky se metodes, omdat
dit gebaseer is op die wese van taalverskynsels, kwalitatiewe induksie ge-
noem word.
Daar moet egter duidelik verstaan word dat kwalitatiewe induksie nie al-
le probleme m.b.t. universalia meteens oplos nie. Voortdurende toetsing
en kontrolering van die taalfeite is nodig om oorhaastige veralgemening
te voorkom.
Kwalitatiewe en kwantitatiewe induksie lei, volgens Van Wyk (1970: 15),
logies gesproke tot verskillende tipes veralgemenings, waaraan hierna
aandag gegee sal word. Kwalitatiewe induksie kan slegs dit aan die Jig
bringwaarsonder taal nie taal kan wees nie, d.w.s. die nodige en voldoen-
de voorwaardes vir taal. Kwantitatiewe induksie lei tot die opsporing van
algemeenhede wat nie uit die wese van taal self voortvloei nie.
Greenberg (l966b: 64) het by. aangetoon dat alle tale wat 'n kategorie
vir drievoudigheid onderskei, ook 'n tweevoud oriderskei, en dat 'n twee-
voud we er alleen voorkom warineer daar ook 'n meervoud is. 'n Taal wat
'n tweevoud het naas 'n ongedifferensieerde kategorie vir alle oorblywen-
de getalle, word nie gevind nie, maar sou, volgens Van Wyk (1970: 15),
rustig as taal kon bestaan en aangeleer word. Greenberg sou dus nie op
grond van kwalitatiewe induksie tot hierdie insiggewende veralgemening
kon gekom het nie.
Van Wyk (1970: 15) en Hockett (1966: 4), wat 'n soortgelyke onderskeid
tref, meen dat dit nodig is om tussen twee soorte algemeenhede te onder-
skei, nl. die wat w esenl ik: is en die wat t oev all ig is. 'n Wesenlike alge-
meenheid is 'n voorwaarde vir taal, 'n toevallige is wel algemeen, maar
nie noodsaaklik vir die bestaan van taal nie. Dit sluit natuurlik aan by
die onderskeid wat Reichling (1969: 15 e.v.) en Chomsky (1965: 27 e.v.)
maak. Die teenstrydigheid in Bloomfield se werkswyse waarna reeds ver-
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wys is, is volgens Van Wyk (1970: 15) moontlik toe te skryf daaraan dat
hy slegs toevallige algemeenhede in gedagte gehad het en nie daaraan ge-
dink het dat wesenlike taalverskynsels uiteraard ook algemeen is nie.
Aangesien sowel kwantitatiewe as kwalitatiewe induksie beperkinge sowel
as voordele het, sou dit vir die ATW beter wees om horn nie deur een van
die metodes te laat bind nie. Indien hy dit sou doen, verarm hy homself
onnodiglik. Die twee metodes kan egter eerder in samehang met mekaar
toegepas word om mekaar aan te vul, te versterk en te korrigeer. Die
teoretiese tekortkominge van kwantitatiewe induksie kan ondervang
word deur dit aan te vul met kwalitatiewe induksie, en belangrike veral-
gemenings wat buite die bereik van kwalitatiewe induksie le, kan weer
deur kwantitatiewe induksie uitgewys word. Van Wyk (1970: 15) is van
mening dat Jakobson (1956) 'se teorie van fonologiese algemeenhede bv.
nie ontwikkel sou kon word sonder 'n interaksie van kwalitatiewe en
kwantitatiewe induksie nie.
Na aanleiding van bg. kan die volgende t.o.v. die verhouding tussen die
ATW en die BTW aangeneem word:
1. Die BTW kan nie wetenskaplik wees of waarde he sonder om die
ATW in ag te neem nie, aangesien elke besondere taal, hoeveel dit
ook van ander tale mag verskil, moet deel in die wesenskenmerke
wat alle tale oriderle ,
2. Omgekeerd kan die ATW nie beoefen word sonder om besondere
tale op een of ander wyse te ontleed nie. Die ATW en BTW is
derhalwe onderling afhanklik, d.w.s die een veronderstel die ander
en die een kan nie sonder die ander bestaan nie.
4. Soorte universaIia.
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Dit is nodig om tussen verskillende soorte universalia te onderskei. Ver-
skillende soorte universalia kan volgens verskillende maniere onderskei
word, nl. volgens metode van vasstelling, volgens inhoud, volgens reik-
wydte en volgens struktuur.
4.1 Volgens metode van vasstelling.
Kwalitatiewe en kwantitatiewe induksie lei volgens Van Wyk (1970: 15)
tot verskillende tipes veralgemenings. Daarvolgens kan algemene ken-
merke en wesenskenmerke onderskei word: Daar sal verder ook aan hi-
potetiese universalia aandag geskenk word.
4.1.1 Algemene kenmerke.
Algemene kenmerke word d.m.v. kwantitatiewe induksie uitgewys.
Algemene kenmerke behels daardie algemeenhede wat waarskyn-
lik, maar nie noodwendig nie, uit die wese van taal self voortvloei.
Dit dui dus op algemeenhede wat in alle, die meeste of in sekere
soorte tale voorkom, maar wat nie noodwendig bepalend is vir die
wese of voortbestaan van taal nie. Van Wyk (1970: 15) noem bg.
tipe algemene kenmerke ook t o evall ig e algemeenhede. (Vgl, ook
Hockett 1966: 4, en Botha 1978: 312). Botha se dat toevallige uni-
versalia nie soos essensiele universalia die klasse van moontlike
menslike taal definieer nie.
Chomsky en Halle (1968: 4) lig die onderskeid tussen essensiele en
toevallige universalia soos volg toe: veronderstel dat na 'n toe-
stand van oorlog slegs die bevolking van Tasmanie op die aarde
sou oorbly. Elke aspek van die grammatika van Tasmaans geld dan
vir alle menslike tale, omdat dit die enigste taal is. Elke aspek van
Tasmaans het dan toevallige universalia geword. Daarmee sluit




Essensiele universalia daarenteen is die klasse van taalkundige
prinsipes waarvan aangeneem moet word dat dit by die kind se ver-
moe wat taalverwerwing moontlik maak, ingebore is.
Cook (1988: 17 e.v.) voer aan dat 'n eienskap wat nie in alle tale
gevind word nie, steeds 'n universale genoem kan word en verband
hou met universele grammatika. As voorbeeld neem hy die sintak-
tiese beweging by vraagstelling in tale. In sekere tale vind sintak-
tiese veranderingvan die woordvolgorde in vraagsinne plaas, terwyl
dit in ander tale nie die geval is nie. Tog bly alle tale struktuurge-
bonde. Die afwesigheid van beweging in bv. Japanees lewer geen
bewys dat struktuurgebondenheid nie 'n universale is nie. Die
teenbewys sal egter 'n taal wees wat sintaktiese beweging het wat
nie struktuurgebonde is nie.
AIgemene kenmerke is statisties van aard, aangesien hulle slegs die
waarskynlikheid van verskynsels se universaliteit aan die lig bring.
Teoreties kan hulle nie finaal en sonder twyfel vasgestel word nie,
aangesien dit onmoontlik is om alle bestaande tale asook alle
reeds uitgestorwe tale te ontleed. Die moontlikheid bestaan steeds
dat wat as universeel vasgestel word, in 'n taal wat nog nie on tleed
is nie, kan ontbreek.
VVesenskenmerke.
Wesenskenmerke van taal word veral d.m.v. kwalitatiewe induksie
uitgewys. Dit behels dan daardie algemeenhede waarsonder 'n taal




Reichling (1969: 16) is van mening dat wesenskenmerke vasgestel
kan word deur die ontleding van enige willekeurige taal. Hy be-
weer dat indien verskynsels soos foneme, morfeme, woorde, sinne
en verskillende ander verskynsels in alle tale voorkom, dat hulle
dus eie is aan die natuur van menslike taalgebruik, en dan moet
die gemeenskaplike trekke in elke afsonderlike taal voorkom. Dit
moet dan moontlik wees om die algemene kenrnerke ook deur ana-
lise van die taalgebruik van elke afsonderlike taal induktief op te
spoor. Dit is volgens Reichling moontlik deur aan te toon, by. dat
die eliminering van sekere verskynsels nit 'n betrokke taal die taal
as taal ophef. Die aspekte waarsonder die taal nie as taal kan
voortbestaan nie, moet dan as wesenskenmerke van taal aanvaar
word.
Op hierdie wyse sou dan ook die universaliteit van o.a. die foneem,
die woord, die woordgroep en die sin vasgestel kon word.
Wesenskenmerke het 'n hipotetiese karakter, aangesien hulle geba-
seer is op aannames omtrent die aard van taal. Die waarskynlik-
heid dat wesenskenmerke die essensie van taal blootle, is egter
groter as in die geval van algemene kenmerke, omdat hulle geba-
seer is op daardie kenmerke en prinsipes wat noodsaaklik is vir 'n
taal om taal te kan wees. Verder moet daarop gewys word dat we-
senskenmerke altyd algemeen is, maar algemene kenmerke is nie
altyd wesenskenmerke nie.
Hipotetiese universalia.
Die vasstelling van hipotetiese universalia is 'n kombinasie van in-
duktiewe en deduktiewe veralgemening. Die formuleringvan alge-
meenhede wat verkry word deur induktiewe ondersoek gee aanlei-
ding tot hoervlak hipoteses wat op hulle beurt weer tot verdere
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veralgemening aanleiding gee. Hierdie hipoteses moet dan aan
empiriese toetsing onderwerp word. (Vgl. Greenberg, 1966a: xii).
Alle universalia, hoe dit ookal vasgestel word, neem aanvanklik 'n
hipotetiese karakter aan. Selfs 'n wesenskenmerk van taal is aan-
vanklik hipoteties, totdat daar, na voldoende empiriese toetse, be-
wys gelewer kan word en dit dan as feit aanvaar kan word dat die
sekere kenmerk wesenlik vir taal is.
Cook (1988: 20) is van mening dat universalia hipoteties bly en
noem dat aspekte van die teorie van universele grammatika weer-
legbaar is. 'n Eienskap mag aan universele grammatika toegeskryf
word wat deur verdere navorsing as vreemd aan Chinees of aan
Engels uitgewys word. Daar kan dalk binnekort 'n taal on tdek
word wat nie gebonde is aan struktuurgebondenheid nie. Cook
noem dat die doel van enige wetenskaplike teorie is om verkeerd
bewys te kan word en haal Chomsky (1980: 80) aan wat se dat in
wetenskap 'n mens net bewyse kan bymekaar maak wat sekere hi-
poteses aanvaarbaar maak. T.o.v. struktuurgebondenheid se Cook
(1988: 20):
"Structure-dependancy is a current hypothesis, ; any
piece of relevan t evidence from one language or many lan-
guages may disconfirm it."
4.2 V olgens inhoud.
Chomsky (1965: 27 e.v.) maak 'n onderskeid tussen substant iew e en
formele tipes veralgemening. Reichling onderskei weer tussen u nt-
versele k ategoriee en u niversel e b eginsels,
4.2.1 Formele en substantiewe universalia.
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Formele algemeenhede is volgens Chomsky (1965: 27 e.v.) abstrak-
te voorwaardes waaraan die grammatikas van individuele tale moet
voldoen. Die voorkoms van transforrnasiercels is 'n voorbeeld
hiervan. Volgens Botha (1978: 152) spesifiseerformele universalia
die soorte eenhede, kategoriee strukture, reels ens., waaruit na-
tuurlike tale opgebou is.
'n Substantiewe algemeenheid is een van 'n vasgestelde klas items
waaruit elke taal moet pu 1. Jakobson se sisteem van fonologiese
onderskeidende kenmerke (1956) word by. deur Chomsky (1965: 27
e.v.) beskou as 'n teorie van substantiewe fonologiese algemeen-
hede. Volgens Botha (1978: 151) en Chomsky & Halle (1968: 4)
verteenwoordig substantiewe universalia die eenhede, kategoriee
en reels wat in elke menslike taal sou voorkom. Voorbeelde van
soortgelyke substantiewe universalia sou dan die volgende kon
wees, nl. die leksikale kategoriee Naamwoord, Werkwoord en Ad-
jektiewe; die konstituent-kategoriee NS en WS; die sintaktiese
kenmerke [±-NS]; die fonetiese kenmerke [±vokaal]; die basis-
reels S - NS WS; die transformasie Passief, ens. Elke substan-
tiewe universale wat deur die taalkundige as 'n grammatikale be-
grip gebruik word, dui 'n aspek aan waarin die betrokke taal 'n
manifestering is van taal in die algemeen.
Chomsky (1965: 27 e.v.) verwys na substantiewe universalia as die
woordeskat van die taalkunde. Dit impliseer dat substan tiewe uni-
versalia 'n reeks terme is wat met universele betekenisse gebruik
word. Van Wyk (persoonlike mededeling) verwys daarna as uni-
versele begrippe. 'n Substan tiewe universale of universele begrip
is dan 'n term of begrip wat op dieselfde wyse op enige taal toege-
pas kan word, maar nie noodwendig op alle tale van toepassing is
nie. Dit is m.a.w. nie 'n absolute universale nie.
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4.2.2
Om 'n universele begrip te wees moet 'n universale 'n definisie
veronderstel wat vir al die tale geld waarop die begrip toegepas
word. Sodra daar aan die definisie verander word op so 'n wyse
dat die begrip meer as een betekenis kry, verloor dit sy universele
status. Chomsky en Halle (1968: 24) se fonologiese kenmerke is
weer eens 'n goeie voorbeeld. Elke kenmerk word in groot beson-
derhede gedefinieer en omskrywe s6 dat dit eenvoudig vir enige
taal aangewend kan word.
Substantiewe universalia verskaf m.a.w. die woordeskat vir taalbe-
skrywing, terwyl formele universalia die aard en onderlinge ver-
band van grammatiese reels spesifiseer.
Botha (1968: 22) voeg 'n derde tipe hierby, n1. organisatoriese
algemeenhede, wat die organisasie van die komponente en onder-
komponente van grammatikas spesifiseer.
Universele beginsels en universele kategoriee.
Reichling (1969: 15 e.v. & 51) onderskei onder universele katego-
riee aspekte soos die foneem, die woord en die sin.
Reichling (1969: 15 e.v.) onderskei weer onder universele begin-
sels aspekte soos woordkenmerking en woordonderskeiding. Sy
universele kategoriee verskil van substantiewe universalia daarin
dat hulle absoluut is, d.w.s. op alle tale van toepassing is.
4.3 Volgens reikwydte.
Volgens Van Wyk (1970: 21) impliseer Chomsky se opvatting van alge-
meenhede 'n verdere onderskeid wat hy nie eksplisiet maak nie, maarwat




wesige (absolute) en b esk.ikb are tipes wil noem.
Absolute universalia.
Absolute of aanwesige universalia is altyd in alle tale aanwesig.
Botha (1978: 357) se 'n gegewe taalkundige beginsel is slegs 'n un i-
versale indien dit 'n onderdeel is van die grammatika van elke
menslike taal.
Beskikbare universalia.
Onder 'n beskikbare algemeenheid word verstaan een van 'n gespe-
sifiseerde klas items waaruit alle tale sekere, maar nie noodwendig
alle, items moet trek. Botha (1978: 357) noem hierdie tipe univer-
salia ook relatiewe universalia en meen dat 'n relatiewe universale
nie 'n onderdeel van die grammatika van elke afsonderlike taal
hoef te wees nie.
lakobson (1956) se skema van universele fonologiese kenmerke
sluit, volgens Van Wyk (1970: 21), bv. vier pare in wat in alle tale
voorkom, en agt waarvan elke taal slegs sekeres benut. Eersge-
noemde vier is dus absolute of aanwesige universalia, terwyl laas-
genoemde agt beskikbare universalia is.
Van Wyk (1970: 21) doen aan die hand dat beskikbare algerneen-
hede alleen erken kan word wanneer hulle verbind is aan implika-
sionele reels, soos die wat verderaan bespreek sal word. Daarmee
verval die begrip beskikbaar in elk geval, omdat 'beskikbare alge-
meenheid' en 'implikasionele algemeenheid' sinoniem word.
Cook (1988: 17) beweer dat pogings van taalkundiges om 'n tipolo-
gie van die tale van die wereld te ontdek om te sien wat hulle in
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4.3.3
gemeen het, gelei het tot wat deur verskeie taalkundiges gesien
word as 'implikasionele', 'statistiese' of 'Greenbergse' universalia.
As voorbeeld gee hy die Accessibility Hierarchy van Keenan
en Comrie (1977), waarvolgens tale in 'n sekere volgorde van rela-
tiewe bysinne gebruik moet maak, d.w.s. die voorkoms van een re-
latiewe bysin impliseer 'n ander voorafgaande relatiewe bysin.
Universele tendense.
Onder universele tendense word veral verwys na kenmerke wat
baie algemeen en selfs in die meeste tale kan voorkom, met uit-
sonderings. Die internasionale konferensie oor taaluniversalia wat
in New York onder Ieiding van Greenberg in 1961 pIaasgevind het,
het veral aan universele tendense aandag gegee. Dit is vervat in
'n bylae wat 45 taaluniversalia onderskei wat gebaseer is op 'n stu-
die van 30 tale. Omdat die studie nie alle tale insluit nie, kan hier
slegs sprake wees van universele tendense, m.a.w. die kenmerke
neig om universeel te wees omdat dit in aI, of meeste van, die be-
studeerde tale voorkom. Die meeste van hierdie universalia is dan
ook van die toevallige tipe, vgl. Greenberg (1966b: 110-113).
Universele tendense bly hipotetiese universalia totdat daar na
volledige en deeglike wetensakplike toetsing vasgestel kan word of
die kenmerke tot die wesenskenmerke of algemene kenmerke van
taal tuishoort.
4.4 V olgens struktuur.
4.4.1 Die aard van universele stellings.
In die inleiding van hierdie hoofstuk is aandag gegee aan die
grondformules van sowel die BTW as die ATW. Aangesien die kri-
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terium vir die toets van taalverskynsels vir algemeenheid by beide
Chomsky en Reichling neerkom op die taalwees van die objekte
waaraan algemene kenmerke toegese word, beteken dit dus dat
verantwoording gedoen moet word van die simbool Tin ons grond-
formule.
Die predikaat 'taal-wees' kan volgens Van Wyk (1970: 16) op twee
maniere in die taalwetenskap hanteer word, nl. as 'n preteoretiese
en as 'n teoretiese begrip. In die vroegste stadium van teorievor-
ming word taal as 'n intu i tief gel dentifiseerde gegewene aanvaar.
Wanneer die preteoretiese begrip in terme van vasgestelde univer-
sele kenmerke gedefinieer is, verkry dit teoretiese status.
Van Wyk (1970: 16) verduidelik dat teorievorming geskied deur
eers met die preteoretiese grondformule (x) (tx::JUx) te werk en
dan later oor te skakel na die teoretiese formule (x) (Tx::JU x ).
Die oorskakeling vind plaas wanneer die versameling kenmerke
wat U in die preteoretiese formule daarstel, gelykgestel word met
t en nie meer bloot as 'n implikasie daarvan gesien word nie. Die
simbool T staan dus voortaan vir 'n versameling algemeenhede wat
konjunktief as kriterium dien vir verdere algemeenhede. Die pro-
ses van oorskakeling word soos volg deur Van Wyk (1970: 16) ge-
formaliseer: Aanvanklik word gewerk met die preteoretiese
fonriule (x) (tx::JUx). Nadat t gedefinieer IS, kry ens
(x) {txotf x· gx· hx •... )). Vervolgens word geponeer
(x) (Tx == (f.r- gx. hx•... )) en daarna word gewerk met die teoretie-
se formule (x) (Tx::JUx).
Hiervolgens onderskei Van Wyk (1970: 16 e.v.) tussen twee soorte




Kriteriale algemeenhede staan op die plek van die T in die grond-
formule en definieer die universum waarbinne eksplikatiewe alge-
meenhede geld.
Van Wyk (1970: 17) is van mening dat kriteriale algemeenhede, om
teoreties vrugbaar te wees en om toutologiee te vermy, aan die vol-
gende voorwaardes moet voldoen:
(a) Hulle moet die kleinste versameling algemeenhede wees wat
die klas van tale van alle ander verskynsels onderskei (en
nie, soos Hockett; 1966: 3-18, net van dierkommunikasie
nie).
(b) Hulle moet so algemeen moontlik geformuleer word om so-
veel besondere toepassings as moontlik te omvat.
(c) Hulle moet eienskappe van die hele taalsisteem wees en nie
van onderdele of aspekte daarvan nie.
Van Wyk (1970: 18) maak verder ook melding dat kriteriale alge-
meenhede ook figureer in uitsprake van die BTW. Die simbool T
in die grondformule kom immers tog vir sowel die uitsprake van
die ATW as die BTW voor. Logies kan dit verantwoord word van-
uit die reel dat universele proposisies formuleerbaar is in terme
van die e k s i s t e n s i e l e kwantifiseerder, d.w.s.
(x) (fx;:,gx) = -(3x) (fx e -gx ), Wat die grondformules betref kom
dit neer op (x) {T'xollx} = -(3x)(Txe -Ux), d.w.s. 'vir alle x'e geld
dit dat as 'n x 'n taal is, dit die kenmerk U het' is gelyk aan 'dit is
nie so dat daar 'n x bestaan sodanig dat die x 'n taal is en nie die





Eksplikatiewe algemeenhede staan op die plek van die U in die
grondformule en sal, volgens Van Wyk (1970: 17), indien aan die
voorwaardes van kriteriale algemeenhede voldoen word, die vol-
gende insluit:
(a) Essensiele algemeenhedewat onder kriteriale algemeenhede
gesubsumeer word in die sin dat hulle spesiale toepassings
daarvan is.
(b) Essensiele algemeenhede wat betrekking het op onderdele
of aspekte van die totale sisteem.
(c) Toevallige algemeenhede.
Van Wyk (1970: 18) maak by die aard van eksplikatiewe algerneen-
hede 'n onderskeid tussen onbeperkte en beperkte vorm e. Dit
kan ook gesien word as 'n onderskeid tussen ee nvoudig e en k om-
plekse universalia.
Eenvoudige universalia.
'n Eenvoudige of onbeperkte algemeenheid is aan geen voorwaar-
des onderhewig nie en bring dus geen uitbreiding van U in die
grondformule mee nie. 'n Tipiese voorbeeld hiervan is die stelling
dat alle tale sinne het, dus (x) (!x;:,gx).
Komplekse universalia.
'n Komplekse of beperkte algemeenheid is onderhewig aan die een
of ander voorwaarde en moet dus deur 'n uitbreiding van U gespe-
sifiseer word.
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Van Wyk (1970: 19) noem dat daar in beginsel vier tipes moontlik
is, nl.
1. Implikasionele veralgemenings: (x) (Tx:::J(fx:::Jgx)),
2. Konjunktiewe veralgemenings: (x)(Tx:::J(fxegx)),
3. Disjunktiewe veralgemenings: (x) (Tx:::J(fxVgx)), en
4. Alternatiewe veralgemenings: (x) (Tx:::J(fxl1gx)).
Vervolgens word slegs enkele van Van Wyk (1970: 19 e.v.) se lys
van voorbeelde van verskillende implikasionele algemeenhede, wat
kom uit Greenberg (l966b: 110-113) se lys van grammatiese alge-
meenhede, weergegee:
1. Eenvoudigimplikasioneel: (x) (Tx:::J(fx:::Jgx)).
Voorbeeld: Indien 'n taal se dominan te beweringswoord-
volgorde 'werkwoord-onderwerp-voorwerp' is, dan verskyn
vraagwoorde en vraagwoordgroepe voorop in vraagsinne.
(Veralgemening 11).
2. Konjunkte implicatum: (x) (Tx:::J(fxegx):::Jhx)).
Voorbeeld: Indien 'n taal se dominante woordorde 'onder-
werp-voorwerp-werkwoord' is en die genitief volg die naam-
woord, dan volg die adjektief ook die naamwoord. (Veralge-
mening 5).
3. Disjunkte implicatum: (x) (Tx:::J((fxVgx):::Jhx)).
Voorbeeld: Indien 'n taal sewerkwoorde persoon/ getal on-
derskei, of hulle onderskei geslag (of albei), dan onderskei
hulle ook tyd/modus. (Veralgemening 30).
4. Gekompliseerd implik asioneel:
K onjunkte impl ic atum en konjunkte implicans:
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(x) (Tx~((fx»gx)~(hx» ix))). Voorbeeld: Indien getals-
ooreenkoms in 'n taal opgehef word en die reel is gebaseer
op woordvolgorde, dan gaan die werkwoord die naamwoord
vooraf en verskyn die werkwoord in die enkelvoud. (Veral-
gemening 33).
Vir verdere voorbeelde vgl. Van Wyk (1970: 19 e.v.). Dit is veral
toevallige algemeenhede wat implikasionele vorme het, maar es-
sensiele algemeenhede kan van hierdie tipe wees.
4.5 Samevatting oor die soorte universalia.
Daar kan hoofsaaklik tussen twee soorte universalia, volgens die verskil-




Wesenskenmerke, substantiewe algemeenhede (universele begin-
sels) en aanwesige (absolute) universalia het almal te doen met die
wese van taal, m.a.w. die eienskappe van taal wat in elke taal moet
voorkom. Na hierdie universalia sal verwys word as wesenskenmer-
ke. Sodanige kenmerke moet vir taal in die algemeen gedefinieer
word, sodat die formule vir hierdie kenm erke (::Ix) (Tx;:,Ux) is,
m.a.w. vir alle x'e geld dit as x 'n taal (T) is, die x ook die kenmerk
U het. Anders gestel kan 'n definisie soos volg lui: X ('n Wesens-
kenmerk) kan gedefinieer word as ....
AIgemene kenmerke.
Algemene kenmerke, formele algemeenhede (universele katego-
riee) en beskikbare universalia het te doen met algemeenhede wat
in feitlik alle of die meeste tale voorkom, maar wat nie wesenlik
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is vir die bestaan van 'n taal nie. Aangesien 'n taal van hierdie
eienskappe gebruik kan maak, kan die eienskappe ook van taal tot
taal verskil.
5. Die rol van universalia in taalbeskrywing.
Reichling (1969: 16) meen dat die taak van die ATW nie afgehandel is
met die vasstel van die algemene kategoriee en die opspoorvan algemene
prinsipes nie. Die ATW moet die nie-universele kategoriee van verskil-
lende tale bestudeer en aantoon wat hulle verhouding tot die universele
kategoriee is, hoe hulle daaruit voortvloei of hulle aanvul, en watter
algemene faktore uiteindelik die bestaan van die 'besondere' kategoriee
beheers.
Daar is reeds aangetoon dat die ATW en die BTW onderling afhanklik
is van mekaar en mekaar aanvul. Daarom is dit noodsaaklik om die rol
van universalia in taalbeskrywing in beide hierdie dissiplines in ag te
neem. Elke kategorie wat in die taalwetenskap beskryf word, moet ge-
toets word aan die bg. bespreking t.o,v. die vasstelling van universalia en
die soorte universalia wat onderskei word. Daarom moet die taalweten-
skaplike versigtig wees met die hantering van universele kategoriee, poog
om skynuniversalia of pseudo-universalia ten alle koste te vermy en daar-
teen waak om taalspesifieke begrippe te hanteer waar dit om wesensken-
merke gaan.
Taalbeskrywing is grotendeels be i nvloed deur die siening wat taalkundi-
ges het, eksplisiet of implisiet, t.O.V. die wyse waarop universalia vasge-
stel moet en die soorte universalia wat onderskei word. Verkeerde op-
vattinge t.o.v. universalia het in die verlede tot foutiewe taalbeskrywing
gelei wat vandag moeilik uitgeskakel kan word.
5.1 Universele kategoriee,
36
Universele kategoriee behels daardie kategoriee waarvan algemeen aan-
vaarword dat hulle in alle tale voorkorn, by. kategoriee soos naamwoord,
werkwoord, tyd, aspek, modus, ens. Die rede hiervoor is dat, soos reeds
voorheen aangetoon, die Griekse en Latynse grammatikamodelle op die
beskrywing van ander tale 'n groot invloed uitgeoefen het. Daar is een-
voudig algemeen aangeneem dat genoemde kategoriee in alle tale voor-
kom en dus wesenskenmerke van taal is. Die kategoriee word reeds so
algemeen in sowel die ATW en BTW, en selfs deur feitlik alle mense en
wetenskappe buite die taalwetenskap, gebruik dat dit moeilik sal wees om
skielik met nuwe begrippe vorendag te kom.
Alhoewel die begrippe naarnwoord, werkwoord, tyd, ens. universeel ge-
bruik word, meet daarteen gewaak word om die kategoriee as universeel
te aanvaar, d.w.s. dat hulle in alle tale voorkom en selfs moet voorkom.
Die universele begrippe kan dus behoue bly, maar indien daar, na, deeg-
like ondersoek vasgestel kan word, dat die kategoriee nie universeel is
nie, moet die kategoriee taalspesifiek gedefinieer word t.o.v. die tale
waarin dit wel voorkom. 'n Definisie kan dan soos volg lui: Die
werkwoord in Afrikaans kan gedefinieer word as ... , en nie: Die
werkwoord kan gedefinieer word as ... , nie.
5.2 Pseudo-universalia.
Een van die mees fundamentele probleme van die BTW is pseudo-univer-
salia of skynuniversalia en dit moet ten alle koste vermy word. Onder
pseudo-universalia word verskynsels verstaan wat, meesal by implikasie,
as universeel aanvaar word, maar by nadere ontleding blyk nie wesenlik
te wees nie. Begrippe soos naamwoord, w erkwo o rd, ty dv orm,
modus, aspek, ens. is, volgens Van Wyk(s.j.) tipiese pseudo-universalia
wat die studie van individuele tale, en veral die Afrikatale, bemoeilik.
Hierdie pseudo-universalia is dus nou verwant aan die universele katego-
37
riee, soos onder bg. afdeling bespreek is. Omdat sekere begrippe as uni-
verseel gebruik word, skyn die betrokke kategoriee, wanneer oppervlak-
kig daarna gekyk word, dan universeel te wees.
5.3 Taalspesifieke begrippe teenoor wesenskenmerke.
Die BTW moet verder ook daarteen waak om taalspesifieke begrippe te
hanteerwaar dit om wesenskenmerke gaan. So bv. is dit nie moontlik om
die begrip woord taalspesifiek te definieer of te identifiseer nie, soos
verskeie skrywers in die geval van die Afrikatale doen, vgl. Van Wyk
(1958: 2).
5.3 Universalia en werkwoordkategoriee.
Die universaliteitvan werkwoordkategoriee word in hierdie studie onder-
soek. Die ondersoek sal daarop gemik wees om vas te stel ofwerkwoord-
kategoriee 'n universele begrip is en tot watter tipe universalia dit
tuishoort. Daar sal dus vasgestel moet word of werkwoordkategoriee in
alle tale op dieselfde wyse voorkom en indien nie sal dit nodig wees om
die kategoriee vir Noord-Sotho te identifiseer, te klassifiseer en
taalspesifiek te definieer.
6. Probleemstelling t.o,v, werkwoordkategoriee.
Die kategoriee van die werkwoord, nl. tyd, aspek en modus, skep aansien-
like probleme in die taalwetenskap, maar veral betreffende die Afrikata-
le, en wel om die volgende redes:
1. Daar bestaan nie eenstemmigheid tussen taalkundiges oor die klas-
sifikasie en beskrywing van die genoemde werkwoordkategoriee in
die taalkunde nie.
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2. Die kategoriee is so verwant aan mekaar en met mekaar vervleg
dat 'n duidelike onderskeid tussen die kategoriee onmoontlik blyk
te wees.
3. Morfologiese kategoriee word dikwels gelykgestel aan en sinoniem
gebruik met semantiese en sintaktiese kategoriee.
4. Aangesien tyd, aspek en modus universele begrippe is, word dit
derhalwe ook as universele kategoriee aanvaar en aangen eern dat
dit ingebore in taal is en (dikwels op dieselfde wyse) in alle tale
voorkom.
5. Die aanvaarding van hierdie kategoriee as vanselfsprekend, lei tot
die ontbreking van voldoende definisies, omdat aanvaar word dat
dit nie nodig is om hulle te definieer nie a.g.v. hulle universele
karakter.
6. Die verwarring wat daar bestaan tussen wesenskenmerke en alge-
mene kenmerke van taal, gee verder aanleiding tot misin terpreta-
sie en gebruik van die werkwoordkategoriee.
In aansluiting hierby kan die volgende siening van Doke (1935: 2), waarin
hy die mees basiese en fundamentele beginsels tot die beskrywing van
Afrikatale uitlig, in ag geneem word:
"Bantu grammatical structure is Bantu, and must not be
expected to conform to European or Classical standards in
every respect. The great majority of writers on Bantu grammar
have unhesitatingly accepted their own mother tongue or Latin as
the basis for everything grammatical - classification, treatment,
terminology. Serious investigation must be made to determine in
how far a Bantu language tallies with accepted standards, and
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wherein it diverges therefrom. Where there is divergence we must
be prepared to blaze a new trial, use new terminology where neces-
sary, prepare a fresh type of classification, or follow a fresh
method."
Dit sluit natuurlik aan by Bloomfield (1935: 20) se welbekende uitlating
oor veralgemening, sodat beide 'n onbevooroordeelde benadering tot
taalbeskrywing voorstel, waarin vooropgesette mening oor universele ka-
tegoriee en kenmerke vermy moet word. Daardeur volg hulle 'n deskrip-
tiewe benadering, waarin nie gevra word hoe 'n gegewe grammatiese ka-
tegorie of kenmerk in 'n taal uitgedruk word nie, maar eerder watter ken-
merke is eie aan 'n sekere taal en hoe hulle vir daardie taal beskryf moet
word, m.a.w. 'x in bv. Afrikaans kan gedefinieer word as .... '.
Daar sal in hierdie studie gepoog word om die bg. probleme aan te
spreek, met die oog daarop om meer duidelikheid oor die werkwoordka-




DIE BEGRIPPE 'TYD' EN 'ASPEK' IN DIE TAALKUNDE
1. Inleiding.
Die begrippe 'ty d en aspek, word dikwels met mekaarverwar en verkeer-
delik gebruik, omdat hulle met mekaarverband hou en soms met mekaar
vervleg is. Dat grammatici nie eenstemmigheid het oor die werkwoordka-
tegoriee, en veral oor die begrip tyd nie, word bewys deur die feit dat
grammatiese tyd al beskryf is in terme van kosmiese tyd, sikliese tyd, vol-
tooidheid en onvoltooidheid van gebeure, verlede teenoor nie-verlede en
selfs al gelykgestel is aan tempus (time). (Vgl, de Klerk 1978: 76, Lyons
1968: 305, Posthumus 1990: 22 en Van der Merwe 1963: 188-192).
Wanneer ons in die taalkunde aan die begrip tyd aandag gee, sal dit ook
nodig wees om duidelikheid oor die begrip aspek te verkry om die twee
begrippe duidelik van mekaar te onderskei en om vas te stel wat die on-
derlinge verhouding tussen die twee begrippe is.
2. Die begrip 'tyd' in die taalkunde.
Die term 'tyd' of 'tempus' is afgelei via oud-Frans van die Latynse ver-
taling tempusvan die Griekse woord vir tyd, nl. khr o nos, Die kategorie
van tyd het te doen met tydrelasies vir sover as wat dit uitgedruk word
deur sistematiese grammatikale verskille. Drie sulke verskille is opge-
merk in'n analisevan Latyn en Grieks, nl.: 'verlede', 'hede' en 'toekoms'.
Daar is dan ook dikwels aangeneem dat dieselfde drie-rigting teenstel-
lings van tyd 'n universele eienskap van taal is. Lyons (1968: 304-305) se
dit is nie so nie. Dit is 'n feit dat tyd self nie in alle tale gevind word nie.
Verder noem hy ook dat die teenstelling van 'verlede', 'hede' en 'toe-
koms' selfs in Latyn en Grieks nie eenvoudig net 'n geval van tyd is nie.
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Soos algemeen bekend, is die voorkoms van tyd, soos ons dit vandag ken
en soos dit in die meeste tale deur verskillende vorme van die werkwoord
uitgedruk word, betreklik jonk in die Indo-Germaanse tale, vgl Van der
Merwe (1963: 188). Daarnaas was die begrip aspek veel ouer en kom
vermoedelik in meer tale voor. Volgens De Klerk (1978: 83) word daar
selfs beweer dat kinders wat tale as moedertaalsprekers aanleer waarin
albei kategoriee voorkom, aspek eerste bemeester. Die Indogermaanse
werkwoordsisteem het eintlik geen formele kategoriee, wat daarvoor be-
doel was om die tye (verlede, hede en toekoms) uit te druk, geken nie.
Dit wat ons gewoond is om tempus of tyd te noem, het geensins gedien
as onderskeiding van die tye nie, maar veel meer as karakterisering van
die sogenaamde "Aktionsart", vgl De Klerk (1978: 83 e,v) en Van der
Merwe (1963: 188 e.v.). Die Aktionsart dui op die manier of die wyse
waarop die handeling uitgevoer word.
Streitberg (1896: 276) meen dat die ongewoon talryke praesensklasse, die
perfekt en die s-Acrist volkome tydloos is, solank as wat hulle nie saam
met die sg. Augment gebruik word nie. Hulle enigste doel is om die ver-
skillende "Aktionsarten" van mekaar te onderskei. Hy noem verder dat
hulle tot op daardie stadium nog nie in staat was om die funksies van al
die kategoriee presies te bepaal nie. Veral met betrekking tot die oor-
spronklike betekenis van die meeste praesensklasse heers nog groot onse-
kerheid.
Van der Merwe (1963: 188) bespreek tyd as 'n begrip wat die begrip as-
pek ten grondslag le en meld dat Indogermaans wel 'n tipe praesens ge-
ken het, maar dit was geen suiwer tydsbegrip nie, Vir die teenwoordige
handelingwas 'n besondere aanduiding deur die werkwoordvorm geensins
aanwesig nie; die tydlose handeling moes genoegsaam wees. Daar is
hoofsaaklik van bywoorde gebruik gemaak om 'tyd' aan te dui, wat dan
later voorvoegsels vir die werkwoord geword het om 'n praeteritum te
vorm. Die verlede tyd is dus nie deur die werkwoord self uitgedruk nie,
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maar deur 'n selfstandige woord, nl. 'n bywoord van tyd wat as die sg.
Augment bekend staan: idg. e.
Vir die praesens het daar dan 'n perfectum ontstaan om 'n toestand
aan te dui wat in die hede bereik is as gevolg van 'n afgelope handeling,
dus 'n handeling in die verlede. Die swaartepunt het alhoemeer na die
verlede handeling oorgeskuif, waardeur die perfektum in Germaans prae-
teritale betekenis gekry het. Dit het die funksie van die praeteritum
oorgeneem en die perfectum historicu m. geword, wat in die Oud-Ger-
maanse grammatika gewoonlik die praeteritum genoem word.
Vander Merwe (1963: 189) gaan dan verder en verduidelik hoe die verle-
de deelwoord ontstaan het, wat in Afrikaans ook herkenbaar is, en hoe
dit saam met die hulpwerkwoorde is en het die perfektum vorm. Omdat
tydsaanduiding mettertyd oorwegend begin word het in die Indogerrnaan-
se tale, het die meeste tale dan ook 'n ingewikkelde werkwoordstelsel
ontwikkel om uitdrukking te gee aan die begrippe tyd, modus, ens. en
volgens die Grieks-Latynse erfenis is dit gewoon om ook in Afrikaans van
tye van die werkwoord te praat.
Daarteenoor voer Van der Merwe (1963: 189-192) aan dat dit 'n onjuiste
stelling is en dat Afrikaans nie formele werkwoordstye nie, maar tydsbe-
grippe besit. Ons het in Afrikaans wel bepaalde middele om 'n verlangde
tydsbegrip uit re druk, maar daarvoor besit oris weinig eksplisiet-formele
werkwoordsvorme.
Goties, Grieks, Latyn, Duits, ens. maak van formele veranderinge van die
werkwoordstam gebruik om tye en modi te weerspieel. De Villiers (1948:
140) noem dat Engels, Frans en Grieks 'n rykdom aan vorme het om tyd
aan te dui, maar dat geen enkele vorm in die een taal in sy aanwending
presies met die vorme van die ander tale ooreenkom nie. In Afrikaans
egter kan die werkwoordvorm dieselfde bly om verskillende tydsbegrippe
43
aan te dui. Van der Merwe (1963: 190) maak gebruik van die Afrikaanse
werkwoord neem in die volgende voorbeelde, (vgl. De Villiers (1971: 5-
11) vir soortgelyke voorbeelde):
1) Vir die praesens of teenwoordige tyd: ons neem.
Vir die praeteritum of onvoltooide verlede tyd kan ons he: ons het
gen eem, Die volgende is egter ook moontlik: gister neem ons
die pakkie na die man toe. Die tydsbegrip het dieselfde gebly, nl.
'n daad in die verlede, maar die werkwoordstam het hoegenaamd
nie verander nie.
2) Onder dit wat ons konvensioneel-grammatiese kategoriee noem,
deel Van der Merwe (1963: 190) dit nog verder soos volg in:
volt. teenw. tyd (Perfektum): ek het geneem;
volt. verl, tyd (Plusquamperf.): ek het (reeds) geneem;
onvolt. verl. tyd (Imperf./Praet.) : ek het geneem.
Het geneem staan dus hier onder drie verskillende terme, wat dan
sogenaamd drie verskillende werkwoordstye moet aandui of uit-
druk. Die volgende moontlikhede kom egter ook nog voor:
ek neem toe mos die verkeerde boek (perfektum praesens
en praeteritum);
eers toe hy my daarop wys, merk ek dat ek die verkeerde
boek neem (voorverlede, of plusquamperfektum).
Ons vind dus hier dat die saarngestelde vorrn het geneem vir drie
verskillende ty dsv orm e dien, en daarteenoor kan die simpleks
neem (die vorrn vir die teenwoordige tyd) vir vier verskillende
tydsvorme dien, nl. vir genoemde drie praeterita en vir die prae-
sens.
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3) Ook vir die toekomende tyd kan die volgende vorme aangetref
word:
toek. tyd: ek sal neem;
volt. toek. tyd: ek sal geneem het;
onvolt. verl. toek. tyd: ek sou neem;
volt. verl. toek. tyd: ek sou geneem het.
Hier word wel 'n groter formeel-verbale verskeidenheid gevind,
maar ons moet ook op die volgende voorbeelde let:
ons sal (more) speel (sal + infinitief)
ons speel more (toek, tyd word deur blote ww. aangedui)
ons gaan (mare) speel (gaan + infinitief)
Daar moet egter op gelet word dat sal + infin it ie] dikwels ander
begrippe behalwe tyd uitdruk. Let op die volgende voorbeeld: ek
sal jou wys ek sal dit nie doen nie. Hier is tog nie sprake van
toekomende tyd nie, maar wel van modaliteit. (Vgl. De Vil-
liers, 1948: 138).
Op grond van die voorafgaande opmerkings kan, volgens De Villiers in
Van der Merwe (1963: 191) die volgende stellings gemaak word:
1) Bywoorde van tyd, bepalings van tyd, voegwoorde, die sintaktiese
verband en die situasie speeI net so 'n groot rol, indien nie groter
nie, as die werkwoord by die aanduiding van tyd in Afrikaans.
2) Dieselfde tyd kan op verskiIIende maniere aangedui word.
3) Dieselfde verbinding ofvorm kan verskillende tye aandui, bv. Gis-
ter/more/nou speel ons teen Polisie.
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Hierdie mid dele, soos in 1 genoem om tyd aan te dui, word dan deur De
Villiers 'tydswoorde' genoem. Vir horn word die tydsbegrip eerder emo-
sioneel as objektief uitgedruk, omdat die tydsbegrip in baie gevalle nie
van Modaliteit geskei kan word nie. Dit het dus te doen met die spreker
se emosionele houding teenoor die mededelings. So hang die toekoms
saam met gevoelens soos begeerte, hoop en vrees; die verlede kan as 'n
toestand in die hede beskou word, by. die bottel is gebreek, as iets wat
verby is of as iets aan die gang; die teenwoordige tyd gee die tydlose, die
blywende of die wederkerende aan, by. die aarde is rand; die trein
kom elke dag om vieruur aan.
Beide die begrippe tyd en aspek het betrekking op die tydsverloop van
'n handeling wat gerapporteer word, maar, volgens de Klerk (1978: 83)
en Lyons (1968: 305), waartyd 'n deiktiese kategorie is, is aspek 'n nie-
deiktiese kategorie. Die essensiele eienskap van tyd is dus dat dit die tyd
van die handeling in verband bring met die tyd van die uitdrukking. Vol-
gens Lyons (1968: 305) is baie beskouinge van tyd bederf deur die aanna-
me dat die 'natuurlike' verdeling van tyd in 'verlede', 'hede' en 'toekoms'
eenvoudig in alle tale voorkorn. By noem dat selfs Jespersen horn laat
mislei deur hierdie aanname in sy bespreking van tyd in The Philosophy
of Grammar.
Jespersen (1924: 256) stel eerstens die 'hede' as gelyktydig met die teore-
tiese nulpunt (die 'nou' van die tyd van die uitdrukking) vas, die 'verlede'
as 'voor nou' en die 'toekoms' as 'na nou'. Hierdie primere verdeling
word dan verder onderverdeel in die volgende, nl.: 'voor verlede', 'na ver-
le de', 'voor toekoms' en 'na toekoms'. Daarvolgens gee hy dus 'n sewe-
tyd tydsisteem wat gedeeltelik of in sy geheel in verskeie tale waarge-
neem kan word.
Lyons (1968:305) meen dat verskeie kategoriserings van tyd moontlik is.
Die teoretiese nulpunt (die 'nou' van die uitdrukking) kan ingesluit word
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by 6f die 'verlede' 6f die 'hede' om, aan die een kant 'n tweedeling tussen
'toekoms' en 'nie-toekoms', of, aan die ander kant 'n tweedeling tussen
'verlede' en 'nie-verlede' op te lewer. 'n Ander tweedeling, wat gebaseer
is op die verskil tussen 'nou' en 'nie-nou' (sonder tydsverwysing), kan
wees 'hede' en 'nie-hede'. 'n Ander moontlike kategorisering kan afhang
van die idee van 'nabyheid' (met of sonder verwysing na tyd): by. 'n twee-
deling of 'nabyheid' teenoor 'nie-nabyheid' (met inagneming van die tyd
van die uitdrukking), 'n driedeling van 'nou' teenoor 'nabyheid' teenoor
'afgesonderheid'. Hierdie verskille kan egter op verskillende rnaniere ge-
kombineer word.
Dit is onmoontlik om die tydsisteme wat in verskillende tale gevind word
te bespreek of selfs te illustreer, aangesien, soos De Villiers (1948: 140)
dit stel:
"Alle tale sal dus die tye anders aanvoel en uitdruk, ..."
"... , maar geen enkele vorm in die een taal kom in syaanwending
presies met die vorme van die ander twee tale ooreen nie."
Lyons (1968: 306) noem dat dit moeilik sal wees om dit bevredigend te
kan doen, afgesien van die gebrek aan ruimte, maarveral omdat die ana-
lise van tyd, selfs in Engels, 'n saak ~an aansienlike meningsverskil is.
Die belangrikste tydverdeling in Engels is ongetwyfeld die teenstelling
van 'verlede' teenoor 'hede', bv.: They jump: They jumped. Dit kan eg-
ter eerder gesien word as 'n teenstelling van 'verlede' teenoor 'nie-
verlede', aangesien die verlede tyd verwys na 'voor-nou', terwyl die 'nie-
verlede' nie net beperk is tot handelinge wat gelyktydig met die tyd van
die uitdrukking plaasvind nie. Die 'nie-verlede' of wat ons normaalweg
as die 'hede' bestempel, word egter ook gebruik vir 'tydlose' of 'ewigdu-
rende' stellings, bv.: The sun rises in the east, ens. Baie van hierdie
stellings verwys ook na die 'toekoms' (,na-nou').
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De ViIliers (1971: 20-22) maak melding van 'tydeloosheid', aangesien 'n
spreker nie sy mededelings as slegs geldig vir 'n bepaalde tyd hoef te be-
skou nie, by. Olie meng nie met water nie, Water kook teen 'n h on-
derd grade Celsius.
Lyons (1968: 306) maak dan meldingvan 'gemerkte' vorme (vir die 'verle-
de') en 'ongernerkte' vorme (vir die 'nie-verlede'). 'n Vorm soos jumped
is dus 'gemerk' as verlede, terwyl jump (of jumps) 'ongemerk' is. Hy
noem dan verder dat hierdie analise nie net ondersteun word nie, maar
ook bevestig word deur die feit dat die teensteIling van verlede en nie-
verlede sistematies deur suffigering en fleksie van die werkwoord verwe-
senlik word, bv.: jump: jumped; will jump: would jump; has jum-
ped: had jumped; is jumping: was jumping; will have been jum-
ping: would have been jumping; ens.
Ook t.o.v, die 'future tense' in Engels voer Lyons (1968: 306) aan dat
'tcekoms' net soveel 'n geval van modaliteit is as wat dit 'n geval van tyd
is. Die toekomende tyd in Engels word gevorm deur gebruik te maak van
die 'hulpwerkwoorde' will en shall. Alhoewel will en shall in baie sin-
ne voorkom om te verwys na die toekoms, kom hulle egter ook voor in
sinne wat nie na die toekoms verwys nie, bv.: Oil will /1 oat on water.
Daar kan veel eerder na hulle verwys word as modaal (S005 can, may,
must, ens.), bv.: He will be quite a big boy now. Lyons noem voorts
dat daar selfs in die analise van Grieks en Latyn (waar die 'toekomende
tyd', so os die 'hede' en die 'verlede', deur verbuiging weergegee word),
rede is om die 'toekomende tyd' as gedeeltelik modaal te beskryf.
Vervolgensword na die tydsvormevan Duits gekyk, wat in 'n groot mate,
wat sy werkwoorde en veral sy tye betref, met Engels ooreenkom. Die be-
grip 'tyd' skep egter ook wat die taal betref 'n probleem, en veral t.o,v.
die 'Prasens', S005 in die volgende voorbeelde aangetoon word: die S on-
ne kommt im Osten aut 'die son kom in die ooste op'; er ist Arzt 'by
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is'n dokter'; der Zug kommt jeden Tag um drei Uhr 'die trein kom
elke dag om drie uur' ens. Hierdie voorbeelde is natuurlik nie net gel-
dig vir die hede nie. Die 'Prasens' kan ook gebruik word in sinne wat na
die toekoms verwys, bv.: M orgen [Liegen wir nach Berlin 'more vlieg
ons na Berlyn'.
3. Tyd, tempusen tydvorm.
Daar moet daarop gelet word dat sekere grammatici, soos Gabbay & Mo-
ravcsik (1980: 59) 'n onderskeid maak tussen 'tense' en 'time', terwyl an-
der, soos De Klerk (1978) vir Afrikaans, geen onderskeid daartussen
maak nie en die begrippe 'tyd' en 'tempus' sinoniem gebruik of gelyk aan
mekaar stel, De Klerk (1978: 76) se o.a.:
'''Werkwoordstye' of tempus is 'n deiktiese kategorie. Die verwy-
singspunt is die tyd van die uiting."
'n Verdere probleem wat baie verwarring verskaf is die feit dat beide die
begrippe 'tense' en 'time' in Afrikaans met 'tyd' vertaal kan word. Dit is
dus noodsaaklik om te bepaal of 'tyd' en 'tempus' twee afsonderlike be-
grippe is en of hulle sinoniem gebruik kan word. In die neem van die be-
sluit moet in gedagte gehou word dat daar 'n onderskeid bestaan tussen
gegrammatikaliseerde tyd en geleksikaliseerde tyd, so os aangedui deur
o.a. Comrie (1985: 9-10). Hy definieer: "...tense is grammaticalised ex-
pression of location in time." Verder is tempus 'n Latynse woord wat in
Afrikaans met tyd vertaal kan word.
Posthumus (1990: 22) beweer dat tradisionele grammatikas wel aandag
gewy het aan tyd as 'n werkwoordkategorie, maar dat tempus as 'n kate-
gorie wat uitdrukking gee aan tydsvergestalting totaal in Zulu (en die an-
der Afrikatale) misken is. Hy se dan voorts (1984: 513) dat hoewel daar
sekere grammatici is wat al vir 'n geruime tyd onderskei tussen tyd en
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tempus, die besonderhede van sodanige onderskeid nie verantwoord is
me.
Posthumus (1984: 513; 1988: 139; 1990: 22; 1993: 95) maak die volgende
onderskeid tussen tyd en tempus:
1. Tyd
Hy sluit eerstens aan by Lyons (1968: 305), wat se dat tyd 'n deik-
tiese kategorie is. Lyons se die volgende t.o,v. tyd:
"The essential characteristic of the category of tense is that
it relates to the time of the action, event or state of affairs
referred to in the sentence to the time of utterance (the time
of utterance being 'now'). Tense is therefore a deictic cate-
gory."
Tyd gee die verhouding tussen koderingstyd, verwysingstyd en ge-
beuretyd (by wyse van morfologiese opposisies in die werkwoord)
weer. Tyd word dus vormlik, morfologies en fonologies, in die
werkwoord gemarkeer.
2. Tempus.
Posthumus (1984: 513; 1993: 97-98) sien tempus as die logiese be-
oordeling van die gebeuretyd in verhouding tot koderingstyd onge-
ag die tydvorm van die werkwoord. Tempusinterpretasie word pri-
mer deur faktore buite die werkwoord bewerkstellig. Hy noem dan
die volgende agt faktore wat geld vir tempusinterpretasie:
a) die semantiese aard van die werkwoord,
b) tydvorme van die werkwoord,
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c) die wisselwerking tussen tydvorme en temporele adverbiale
bepalings,
d) ons kennis van die wereld,
e) die invloed van aspektuele morfeme,
f) die invloed van hulpwerkwoorde,
g) die teks, en
h) die konteks.
Tempus sluit alle vorme van tydsaanduiding, en dus ook tyd, in, terwyl
die omgekeerde egter nie moontlik is nie.
Posthumus se beskouing maak voorsiening vir 'n onderskeid tussen 'n uit-
drukking van tyd d.m.v. die morfologiese vorm van die werkwoord en 'n
uitdrukking van tyd d.m.v. ander kategoriee, soos sintaksis en leksikale
items. Aangesien tempus eerder aanvaar word as 'n Latynse term waar-
van die Afrikaanse woord tyd afgelei is, dit nie algemeen in Mrikaans ge-
bruik word nie en tempus deur die meeste skrywers as 'n sinoniem vir
tyd gebruik word, kan Posthumus se beskouing nie geheel en al aanvaar
word nie.
Die begrip tyd word verder oor die algemeen vir alle moontlike tydsaan-
duiding gebruik en om dit te beperk tot die morfologiese vorm van die
werkwoord, sal net verdere verwarring veroorsaak. Daar sal dus gesoek
moet word na 'n ander aanvaarbare term vir gemorfologiseerde tyd.
Die term wat in hierdie studie gebruik sal word om te verwys na gemorfo-
logiseerde tyd, is tydvorm. Tydvorm verwys dus na die uitdrukking van
tyd d.m.v. morfologiese opposisies van die werkwoord en word gelykge-
stel met die Engelse begrip 'tense'. Die begrip tyd word gebruik as ekwi-
valent van die Engelse 'time' vir alle tydsaanduiding d.m.v. grammatikale
sowel as leksikale kategoriee, wat noodwendig tydvorm insluit.
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In hierdie studie word op die morfologiese vorm van die werkwoordkate-
goriee gefokus. Daarvolgens word die begrip tyd op die agtergrond ge-
skuif en word slegs aandag gegee aan tydvorm, m.a.w. gemorfologiseerde
tyd.
4. Absolute en relatiewe tyd.
Posthumus (1988: 140; 1990: 23; 1993: 97) maak 'n verdere onderskeid
wat tyd betref, nl. 'n onderskeid tussen absolute tyd en relatiewe ty d,
Smith (1980: 368) se die volgende t.o.v. absolute en relatiewe tyd:
"Tense is said to be 'absolute' or 'relative' depending on whether
it anchors to ST or to other temporal expressoins as well."
Die onderskeid wat Posthumus tref, het te doen met die saamval al dan
nie van die koderingstyd en die verwysingstyd. Onder koderingstyd of
uitingstyd word, volgens Comrie (1985: 13), die arbitrere verwysingspunt
verstaan, in terme waarvan gebeure in verhouding met tyd geplaas kan
word. Die primere verwysingspunt (wat met die koderingstyd saamval),
word algemeen beskou as die deiktiese sentrum. Tydverwysing is daarom
deikties. Die ankerpunt vir die interpretasie van tyd word geneem as die
'nou'van die koderingstyd. Selfs in grammatikaal en leksikaal ongemerk-
te vorme dien hierdie arbitrere verwysingspunt steeds as die ankerpunt
van waar semantiese interpretasies gemaakword. Tydverwysingword dus
vanaf hierdie deiktiese sentrum gemaak. Gebeure word dus ge i nterpre-
teer as voorafgaande aan, gelyktydig met of volgende op hierdie anker-
punt (die deiktiese sentrum).
4.1 Deiktiese sentrum
Alvorens daar aandag aan die verskil tussen die absolute en relatiewe tyd
gegee word, moet die begrip deiktiese sentrum verduidelik word.
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Die woord 'deiksis' is afgelei van die Griekse woord deiktikos, wat bete-
ken 'om te verwys na'. Buhler (1982) het aangetoon dat deiktiese uitinge
verwys na die deiktiese taalveld, waarvan die zeropunt - die origo - vas-
gestel word deur die persoon wat praat (ek), die plek van die uiting (hier)
en die tyd van die uiting (nou).
Comrie (1985: 13-14) voer aan dat indien 'tyd' (time) 'n beginpunt gehad
het, ons nie geweet het waar die begin is nie, sodat ons geensins iets re-
latief tot daardie beginpunt kon lokaliseer nie. Dieselfde sou ook geld
t.o.v. die eindpunt van tyd. Daarvoor is dit nodig om 'n arbitrere verwy-
singspunt daar te stel, met verwysing waarna ons dan situasies in tyd kan
lokaliseer. Vir sover dit tyd aangaan, is die verwysingspunt die huidige
oomblik ('present moment'; koderingstyd), en tye lokaliseer situasies 6f
op dieselfde tyd as die koderingstyd, 6f voorafgaande tot die koderings-
tyd, 6fvolgende daarop. Comrie (1985: 14) se dan die volgende t.o.v, tyd
en deiksis:
"A system which relates entities to a reference point is termed a
deictic system, and we can therefore say that tense is deictic."
4.2 Absolute tyd.
Posthumus (1993: 97) se dat Lyons se definisie (1968: 305) slegs geld vir
absolu te tydvorme. Posthumus (1990: 23) verstaan onder absolu te tydvor-
me dat die deiktiese sentrum (koderingstyd) die verwysingspunt is van
waar die temporele semantiese interpretasie gedoen word. Daar word al-
gemeen verwys na die gemorfologiseerde tydvorme wat gewoonlik voor-
kom, wat verwys na die deiktiese sentrum, in terme van dit wat afgehan-
del is, gelyktydigheid en dit wat nog kom as onderskeidelik die verlede,
hede en toekomende tye. 'n Onderskeid word dus gemaak tussen hede
(gebeure wat ooreenkom met die koderingstyd),verlede (gebeure wat die
koderingstydvoorafgaan) en toekoms (gebeure watvolg op die koderings-
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tyd).
Smith (1980: 368) verwys na absolute tyd as die tyd waarvan koderingstyd
en verwysingstyd saamval.
Comrie (1985: 36) sien absolute tye as die tye wat die koderingstyd
('present moment') as hulle deiktiese sentrum neem. Die drie absolute
tye word gesien as die hede, waar die situasietyd saamval met die kode-
ringstyd, die verlede, waar die situasietyd die koderingstyd voorafgaan,
en die toekomende tyd, waar die situasietyd volg op die koderingstyd.
4.3 Relatiewe tyd.
Posthumus (1993: 97) se dat.Lyons se definisie van tyd nie geld vir al die
moontlike tydvorme van die werkwoord nie. Posthumus (1988: 140) meen
dat tydinterpretasie nie altyd gemaakword in verhouding tot koderingstyd
nie. Dit kan ook gedoen word in terme van 'n nuutgestelde verwysings-
punt wat dan dien as 'n primere ankerpunt vir die semantiese interpreta-
sie van gebeure. Dit mag die koderingstyd voorafgaan of daarop volg.
Die gebeure word dan gelokaliseer as voorafgaande tot, gelyktydig met
ofvolgende op hierdie nuutgestelde ankerpunt. Komplekse tydverwysing
word hierdeur moontlik gemaak deur verteenwoordiging van gebeure in
verhouding tot ander gebeure wat self weerverteenwoordigword in terme
van die koderingstyd. Relatiewe tye word dus onderskei deur die feit dat
die verwysingspunt van waar die temporele semantiese interpretasie ge-
maak word 'n punt anders as die koderingstyd is.
Volgens Smith (1980: 368) val, by relatiewe tyd, koderingstyd nie saam
met verwysingstyd nie. By die interpretasie van die relatiewe tye is die
orientasiepunt (deiktiese sentrum) nie die "NOD" van uiting nie.
Comrie (1985: 36 & 56) beskou relatiewe tyd as tydsverwysing wat nie die
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koderingstyd as deiktiese sentrum neem nie, m.a.w die verwysingspunt vir
die lokalisering van 'n gebeurtenis is 'n tydsaanduiding wat gegee word
deur die konteks en nie noodwendig deur die koderingstyd nie. 'n Voor-
beeld van relatiewe tyd is, volgens Comrie (1985: 58) die volgende: the
passengers awaiting flight 26 yesterday proceeded to gate 5 the
day before, waar die bywoord yesterday die verwysingspunt gee vir die
interpretasie van die tydslokalisering van die deelwoord awaiting.
Bogenoemde sieningvan Posthumus is in teenstelIing met die van Comrie
(1985: 58) wat soos volg tussen absolute en relatiewe tyd onderskei:
"The difference between absolute and relative tense is not that be-
tween the present moment versus some other point in time as refe-
rence point, but rather between a form whose meaning specifies
the present moment as reference point and a form whose meaning
does not specify that the present moment must be its reference
point."
Om Lyons se definisie van tyd vir beide absolute as relatiewe tyd in bere-
kening te bring, het Posthumus (1990: 23; 1993:97) die definisie hersien
en soos volg hergedefinieer:
"Tense is the relation between coding time, reference time and
event time which is marked by the morphological structure of the
verb. (In the case of absolute tenses, reference time coincides with
coding time.)"
5. Die universaliteit van tydvorm.
Om aandag te skenk aan die universaliteit van tydvorm, moet vasgestel
word of tydvorm onder enige van die soorte universalia, soos in die vori-
ge hoofstuk bespreek is, ingedeel kan word.
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5.1 Tydvorm as wesenskenmerk.
Vir tydvorm om 'n wesenskenmerk van taal te kan wees, sal dit beteken
dat 'n taal nie sonder tydvorm as grammatiese kenmerk kan bestaan nie.
Dit is slegs nodig om die twee volgende redes aan te voer waarom dit nie
moontlik is om tydvorm as 'n wesenskenmerk te klassifiseer nie:
1. Tydvorm kom nie in alle tale voor nie, vgl. Lyons (1968: 304-305).
Selfs Comrie (1985: 50) maak melding van 'tenseless languages',
by. Burmees.
2. Daar bestaan te veel meningsverskil oor die beskrywing van tyd-
vorm, terwyl nadere ondersoek ook aandui dat tydsuitdrukking in
die meeste tale van mekaar verskil, vgl. De Villiers (1948: 140).
Dit wil egter voorkom asof die begrip tyd of tempus meer algemeen is
en in feitlik alle tale voorkom, aangesien 'n taal sekerlik op een of ander
manier, al is dit nie d.m.v. die werkwoordvorm nie, tyd moet kan aandui.
Dit bly egter 'n universele tendens en dus 'n hipotetiese algemeenheid,
totdat 'n taal gevind word waar geen tempus- of tydaanduiding voorkom
nie. Tyd kan egter nie as 'n wesenskenmerk van taal beskou word nie,
aangesien 'n taal steeds sonder grammatiese tydsaanduiding kan bestaan.
5.2 Tydvorm as algemene kenmerk.
Tydvorm is veel eerder 'n beskikbare kategorie waarvan die meeste tale
gebruik kan maak. Omdat tydsvorme van taal tot taal verskil, moet die
besondere taalwetenskaplike tydvorm taalspesifiek definieer.
6. Die begrip 'aspek' in die taalkunde.
Die begrip 'aspek' is oorgeneem uit die Slawiese tale, waar die werk-
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woordvorm die voltooidheid al dan nie van 'n handeling aandui. De Vil-
liers (1971: 77) en Kruger (1971: 15) haal Kruisinga soos volg aan:
"Aspect is a term borrowed from Slavic philology to denote the
meaning of a verbal form in so far as it expresses whether the spea-
ker looks upon an action in its entirety or with special reference to
some part - chiefly the beginning or the end."
Jespersen (1924: 286) beweer dat die Ariese tale in die begin geen werk-
like vorme in hulle werkwoorde vir tydsonderskeid gehad het nie, maar
eerder aspekte, perfektief, imperfektief, duratief, ens uitgedruk het. Die
tydvorme het later daaruit ontwikkel.
De Klerk (1978: 83) beskouaspek, soos Lyons, nie as 'n deiktiese katego-
rie nie en definieer die begrip soos volg:
"Aspek word tradisioneel gedefinieer as die gesigspunt vanwaaruit
die verloop van 'n handeling beoordeel word afgesien van die rela-
sie tussen die tyd van die handeling en die tyd wat dit gerapporteer
word. Handelinge het 'n sekere verloop in die tyd en die menslike
waarneming van handeling is nou verbonde met sy begrip van tyd."
De Klerk sien, vir Afrikaans, die tema van die predikasie as die begin,
die duur of die voltooiing van die handeling, bv.:
hy begin sing
hy sing




Volgens Broos (1964: 7) moet in Mrikaans en baie ander nie-Slawiese
tale die begrip aspek vanuit die semantiese standpunt beskou word; dit
gaan om objektiewe aspek. Vir die uitdrukking van aspek het Slawies 'n
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grammatiese kategorie wat onafhanklik is van tyd.
In die Slawiese tale is aspek 'n duidelik gemerkte en deurgestruktureerde
morfologiese kategorie. Waar die begrip aspek in die tyd van die struktu-
ralisme in tale misken is, word dit vandag feitlik algemeen as 'n universe-
le aspek beskou.
Die mees algemene onderskeid wat t.o,v. aspek gemaak word, is die van
'n onderskeid tussen voltooidheid (perfektiewe aspek) en onvoltooidheid
(imperfektiewe of duratiewe aspek) van 'n handeling. Dit is waarskynlik
ook 'n groot rede vir die verwarring wat daar tussen die begrippe 'tyd' en
'aspek' bestaan, aangesien die Latynsewoorde perfectum en imperfec-
tum onderskeidelik 'voltooid' en 'onvoltooid' beteken. Vandaar dan
waarskynlik die gebruik om na tyd as perfektum en imperfektum te
verwys. (Vg!. Comrie, 1976: 16-40); Kruger, 1971: 15~16; Lyons, 1968:
314-315; Lyons, 1977: 704; Palmer, 1978: 116; Van der Merwe, 1963: 194-
198).
In Afrikaans, egter, word aspek nie deur die werkwoordvorm uitgedruk
nie, maar d.m.v sintaktiese en leksikale verwysings. Aspek is soms ook
gekoppel aan tydsaanduiding, vgl. Broos (1964: 7).
Streitberg (1896: 276-280) sien 'Aktionsart' as die manier en wyse waarop
'n handeling uitgevoerword. Hy onderskei die volgende belangrikste Ak-
tionsarten:
1. Die duratiewe of imperfektiewe Aktionsart. Daardeur word die
handeling in sy ononderbroke duur of kontinu i teit daargestel, by.
ste ig en het dan die betekenisvan 'besigwees om (op) te klim'.
2. Die inchoatiewe Aktionsart. Dit druk die stelselmatige oorgang
van een toestand na 'n ander uit en word in Duits gevorm d.m.v.
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die hulpwerkwoord werden, by. alt werden 'oud word'; voll wer-
den 'vol word'; groft werden 'groot word'.
3. Die perfektiewe Aktionsart. Die handeling word beoordeel met 'n
blik op die voleinding daarvan en kan in enige van die tye voor-
kom. Hierdie aspek word gevorm d.m.v. voorvoegsels soos er-;
v er-, by. ersteigen 'beklim, bestyg'.
4. Die iteratiewe Aktionsart. Dit druk 'n reelrnatige herhaling van 'n
a) duratiewe, en b) perfektiewe handeling uit. Daar word daarvol-
gens duratiewe-iteratiewe en perfektiewe-iteratiewe aspekte ender-
skei. In die Germaanse tale bestaan egter geen besondere iteratie-
we kategoriee soos in die Slawiese tale nie.
5. Die perfektiese Aktionsart. Hierdie aspek word van die perfektie-
we aspek onderskei, omdat die handeling gesien moet word in die
lig van die voltooidheid daarvan.
Volgens Palmer (1978: 116)maak Engels, afgesien van sy drie tye, ook
'n fyn onderskeid in die uitdrukking van handelinge. So word daar in die
teenwoordige tyd die eenvoudige werkwoord gebruik vir algemene of ge-
woontelike uitdrukkings, by. we take guests, I write books, ens., terwyl
die werkwoord to be saam met die 'present participle' verwys na hande-
lingwat nog aan die gang is, by. I am writing a book. Verder kom daar
dan ook nog die sg. perfekt voor wat verwys na 'n stadium wat die gevolg
van 'n aksie is, by. he has resigned. Hierdie verskillende maniere om
'n handeling uit te druk word dan die 'aspekte' van die werkwoord ge-
noem.
In die Slawiese tale kom daar 'n goed gestruktureerde aspektuele teen-
stelling van die werkwoord tussen perfektief en imperfektief voor. Pal-
mer (1978: 116) gee dan die volgende aan as voorbeelde: pisal 'ek was
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besig omte skryf' / na-pisal 'ek het geskryf'.
Lyons (1968: 313) se dat die term 'aspek', wat afgelei is van 'n vertaling
van die Russiese woord yid, eers gebruik is om te verwys na 'n orider-
skeid tussen 'perfektief' en 'imperfektief' in die verbuiging van werk-
woorde in Russies en ander Slawiese tale.
Lyons (1968: 314) illustreer die verskil tussen die perfekt en die imper-
fekt d.m.v. die volgende twee Russiese sinne (i) J a proiiital roman, en
(ii) J a cital roman. Alhoewel albei sinne vertaal kan word met 'ek het
die roman gelees' (in antwoord op die vraag 'Wat het jy gisteraand ge-
doen ?'), is hulle nie dieselfde in Russies nie. In die eerstevoorbeeld is
die perfekt ipro-iiitat) gebruik, wat positief aandui dat die leeshandeling
afgehandel was (die boek is klaar gelees). In die tweede voorbeeld is die
imperfekt (cital) gebruik, wat nie spesifiseer of die handeling voltooi is
of nie, maar slegs dat die spreker tyd spandeer het om 'n roman te lees.
Die perfekt word dan ook die 'gemerkte' term genoem in die Russiese as-
peksisteem in teenstelling met die imperfekt as die 'ongemerkte' vorm.
In Grieks word daar nog 'n derde term in sy aspeksisteem onderskei, nl.
die 'aorist', wat in sekere sintaktiese posisies in teenstelling met beide
die perfekt en die imperfekt voorkom.
Lyons (1968: 315) maak dan ook melding van ander aspekkategoriee, nl.
die iteratief, die momentane aspek, die habitualis, die inchoatief, ens. om
aan te to on dat die kategorie van aspek 'n groot verskeidenheid verskil-
lende moontlikhede bevat. Hy sien aspek (p. 315) nie as 'n deiktiese ka-
tegorie nie:
"Like tense-distinctions, these all have to do with time; but (as
Hockett puts it) with the 'temporal distribution or contour' of an
action, event or state of affairs, rather than with its 'location in
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time'. Aspect, unlike tense, is not a deictic category; it is not re-
lative to the time of utterance."
Lyons (1968: 315) onderskei dievolgende twee aspekte vir Engels wat re-
delik vryelik met tyd en modus kombineer, nl. die 'perfekt' (bv. I
have/had read the book, I will/would have read the book) en die
'progressief' (I am/was reading the book, I will/would be reading
the book).
In 'n latere werk onderskei Lyons (1977: 708) die volgende aspekte wat
in verskillende tale op verskillende maniere voorkom, nl.:
i) staties vs. nie-staties
ii) dinamies vs. nie- dinamies
iii) staties vs. dinamies
iv) duratief vs. nie-duratief
v) stiptelik vs. nie-stiptelik
vi) duratief vs. stiptelik
vii) progressief vs. nie-progressief
Ander aspektuele opposies word deur Chaphole (1988: 37) weergegee,
maar dit kom meesal neer op ander terme vir dieselfde idees. Chaphole
(1988: 38) kies die volgende t.o,v. die Sotho-tale:
i) duratief vs. stiptelik
ii) statief vs. inchoatief
iii) imperfektief vs. perfektief
iv) onvoltooidheid vs. voltooidheid
v) progressief vs. nie-progressief
vi) 'telic' vs. 'atelic'
vii) habitueel vs. nie-habitueel
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Al hierdie aspekte korn nie in alle tale voor nie, terwyl wat bv. in een taal
as perfektief geklassifiseer word, word in 'n ander taal weer as stiptelik
geklassifisser. Verder is bv. die habitualis al ook as 'n tyd of modus ge-
klassifiseer, vgl. Chaphole (1988: 41).
Kruger (1971: 15) se dat aspek 'n baie belangrike begrip in die Slawiese
tale is en dat die werkwoord in die tale daardeur oorheers word. Dit
word gewoonlik gekenrnerk deur 'n stel van vorrne, waar een die blote
proses, en dikwels die voltooide proses aandui, en een die ontwikkeling
van die proses.
VolgensBoyanus en Jopson in Kruger (1971: 16) word aspek in 'n taal
soos Russies reelmatig morfologies gerealiseer, d.w.s. vir elke tyd is daar
'n reeks aspek-formatiewe.. Kruger haal Boyanus en Jopson (p. 77) dan
soos volg aan:
"An aspect indicates the manner of the action of a verb."
"Every Russian verb has, with some exceptions however, the two
aspects. Almost every imperfective verb may be perfectivised and
vice versa almost every perfective verb imperfectivised."
7. Aspek en 'Aktionsart'.
Die terme aspek en aktionsart word deur die meeste taalkundiges nie
van mekaar onderskei nie en sinoniem met mekaar gebruik. Die feit dat
sekere taalkundiges wel 'n onderskeid tref, noodsaak 'n ondersoek van
die twee begrippe.
Soos reeds genoem, is die term aspek oorgeneem uit Slawies, waar die
werkwoordvorm die voltooidheid of onvoltooidheid van 'n handeling aan-
dui. Die term Aktionsart (mv. Aktionsarten) is 'n Duitse woord wat
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"n soort handeling' beteken. Ondanks verskeie pogings kon tot dusver
nog geen Afrikaanse of Engelse ekwivalent vir die term gevind word nie.
Lyons (1977: 705-706) voel dat 'Aktionsart' nie 'n bevredigende term
is nie en verkies om eerder die term 'aspectual character' te gebruik. Die
aspektuele karakter van 'n werkwoord is dan daardie deel van die beteke-
nis van die werkwoord waardeur 'n sekere soort handeling eerder as 'n
ander uitgedruk word.
Streitberg (1896: 276) maak deurgaans gebruik van Aktions art en maak
nie meldingvan aspek nie. Daarteenoor maak Broos (1964), De Villiers
(1971: 77), Lyons (1968: 313), Palmer (1978: 116) uitsluitlik gebruik van
die term aspek.
Sommige taalkundiges, soos Jespersen (1924: 288), meen dat die term as-
pek slegs gebruik meet word vir die Slawiese tale, omdat dit die suiwer-
ste daarin voorkom, betekenis het en lank reeds universeel gebruik word.
Daarteenoor moet aktionsart vir die ander tale aangewend word. Hier-
volgens word aspek as 'n su iw er morfol ogiese a ang el eenth eid en
aktionsart as 'n tipe sintaktiese, of selfs as 'n sintakt ies-
st ilist iese aangel eenth eid,
Van der Merwe (1963: 196) maak melding daarvan dat Schonfeld (1947:
145) uitdruklik tussen aspek en akt ionsart onderskei. Teenoor die ak-
tionsarte, wat reele, objektiewe verskille aandui, word dikwels die as-
pekte gestel wat subjunktief van aard is, nl. perfektief en imperfektief
(wat dan net in Slawies voorkom).
Van der Merwe (1963: 197) noem verder ook dat andere meen dat ons
aspek vir alle voorstellings van die handeling moet gebruik, wat dus
die term aktionsart insluit. Hy noem voorts dat hoe dit ookal benader
word, ons telkens voor die feit staan: lions stel ons die uitdrukk ing
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van handeling steeds as duratief (imperfektief) of as
determinatief (perfektief) voor." Daarom maak dit vir horn nie saak
of dit gepaard gaan met tydsaanduiding nie en of daar van aspek of van
aktionsart gepraatword nie. Hyverkies egter om aspek te gebruik aan-
gesien dit reeds ingeburger is in Afrikaans en aktionsart steeds vreemd
bly.
Comrie (1976: 6) noem dat daar in die behandeling van aspek geen ter-
minologiese eenvormigheid is nie, sodat die term aspek nou gebruik
word "to refer to the general semantic oppositions possible, now restric-
ted to particular grammaticalised oppositions based on these semantic
distinctions in individual languages".
Comrie (1976: 7) onderskei tussen aspek en aktionsart:
"The first distinction is between aspect as grammaticalisation of
the relevant semantic distinctions, while aktionsart represents lexi-
calisation of the distinctions, irrespective of how these distinctions
are lexicalised; ..."
"The second distinction, which is that used by most Slavists, and
often by cholars in Slavonic countries writing on other languages,
is between aspect as grammaticalisation of the semantic distinc-
tions, and aktionsart as lexicalisation of the distinctions provided
that the lexicalisation is by means of derivational morphology."
In die lig van voorafgaande bespreking is dit duidelik dat daar 'n onder-
skeid tussen aspek en aktionsart bestaan. Vir Afrikaans, waar die ver-
.skillende soorte handelinge nie deur verandering van die werkwoordvorm
uitgedruk word nie, sou dit moontlik wees om die term aspek te gebruik
(of om dit selfs sinoniem met aktionsart te gebruik). Wat van tale
waar die soorte handelinge deurveranderingvan die werkwoordvorm uit-
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gedruk word of waar beide moontlikhede voorkom? Verskillende terme
kan tog nie sinoniem gebruik word waar hulle op verskillende uitdruk-
kingswyses dui nie.
Die werkwoordkategoriee word as morfologiese kategoriee bestudeer en
in die lig daarvan word vir die doeleindes van hierdie studie die volgende
onderskeid gehandhaaf':
1. Aspek is 'n morfologiese kategorie deur middel waarvan verskil-
lendewerkwoordvorme dievoltooidheid (perfektief) of onvoltooid-
heid (imperfektief) van 'n handeling uitdruk.
2 Aktionsart (die term word weens onsuksesvolle Afrikaanse ekwiva-
lente so behou) is 'n sintaktiese of leksikale kategorie deur middel
waarvan verskillende soorte handelinge (perfektief, imperfektief,
duratief, progressief, ens.) uitgedruk word.
8. Tydvorm teenoor aspek.
Die begrippe 'tydvorm' en 'aspek' le so na aan mekaar en vloei soms met
mekaar ineen dat 'n duidelike skeidslyn kwalik getrek kan word. Kruger
(1971: 16) meen dat die twee begrippe onder dieselfde opskrif behandel
behoort te word. Hy se verder (1971: 17) dat 'n logiese indeling en 'n al-
gemeen geldige definisie van die verskillende aspekte vir alle tale on-
moontlik blyk te wees, omdat aspek 'n linguale verskynsel is wat by ver-
skillende tale verskillend gelnterpreteer moet word. Aspek moet derhal-
we vir elke besondere taal of taalgroep beskrywe word.
Lyons (1968: 316) meen ook dat tyd, aspek en modus so met mekaar ver-
vleg is, dat 'n duidelike onderskeid daartussen nie moontlik is nie. Hy
noem verder dat nie een van die kategoriee noodsaaklik is vir taal nie en
dat verskillende tale grootendeels van mekaar verskil in die manier waar-
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op hulle die kategoriee groepeer of daartussen onderskei.
Die belangrikste onderskeid wat moontlik tussen tydvorm en aspek ge-
tref kan word is dat tydvorm in verband staan met tydsaanduiding,
m.a.w. dit is 'n deiktiese kategorie, terwyl aspek onafhanklik staan van
tydsaanduiding en dus nie 'n deiktiese kategorie is nie.
9. Die universaliteit van aspek.
9.1 Aspek as wesenskenmerk.
Aspek kom (vergelyk bg. definisie) nie in Afrikaans, en ook nie in baie
ander tale, voor nie. Derhalwe kan aspek nie as 'n wesenskenmerk be-
skou word nie.
9.2 Aspek as algemene kenmerk.
Aspek kom feitlik net in die Slawiese tale voor. Die begrip aspek is eg-
ter 'n universele kategorie, wat derhalwe tot baie verwarring lei, aange-
sien dit in die meeste tale oorgeneem is en gebruik word vir soorte han-
delinge wat eerder op aktionsart dui. Dit wil voorkom asof aktionsart
'n algemene kategorie is wat in feitlik alle tale voorkom. 'n Taal het eg-
ter nie nodig om van soorte handelinge gebruik te maak om as taal te kan
funksioneer nie.
Aspek kan eerder as 'n beskikbare kategorie gesien word, waarvan tale
gebruik kan maak. Dit is die taak van die besondere taalwetenskaplike
om, in aansluiting by Doke (1935: 2), die soorte handelinge van die be-
trokke taal vas te stel, te iden tifiseer en dan taalspesifiek te definieer.
Hy kan wel van die universele kategoriee, soos aspek, gebruik maak,
maar dit slegs van toepassing maak op die betrokke taal.
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10. Samevatting.
1. Tydvorm en aspek is nie wesenskenmerke van taal nie. Verder
kom hulle nie in alle tale voor nie en kan dus nie universeel wees
nie. Daarteenoor kan tyd en 'aktionsart' veel eerder as universele
kategoriee beskou word. Tydvorm en aspek is beskikbare katego-
rice waarvan 'n taal gebruik kan maak.
2. Tydvorm is 'n deiktiese kategorie wat beteken dat die tyd van die
handeling in verband gebringword met die tyd van die uitdrukking.
Daarteenoor staan aspek onafhanklik van tydsaanduiding.
3) Tydvorm en aspekword uitgedruk deur diewerkwoordvorm, m.a.w.
hulle is morfologiese kategoriee, terwyl, tyd en 'aktionsart' uit-
gedrukword deurfaktore buite die werwoordvorm, wat beteken dat
hulle leksikale of sintaktiese kategoriee is.
4) Die praesens of teenwoordige tyd kan veel eerder as tydloos gesien
word, aangesien hierdie vorm van die werkwoord in die meeste tale
ook daarvoor gebruik word om te verwys na gebeure wat nie nood-
wendig met die hede ooreenstem nie, by. die gebruik daarvan om
ook na gebeure in die toekoms te verwys.
5) Die belangrikste tydverdeling in Engels, Duits en sekerlik ook in
Afrikaans is die teenstelling tussen verlede en hede.
6) Die 'toekomende tyd' in Engels, Duits en Afrikaans kan veel eer-
der gesien word as 'n geval van modaliteit as wat dit '0 geval van
tyd is, aangesien daar gebruik gemaak word van modale hulpwerk-
woorde by die vorming van die sogenaamde toekomende tyd. Die-
selfde hulpwerkwoorde kan egter ook aangewend word om modali-
teit uit te druk. Dit wil ook voorkom asof die 'toekomende tyd'
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ontstaan het a.g.v. die kornbinasie van 'n hulpwerkwoord plus 'n
infinitief wat oorspronklik 'n rnodale funksie gehad het.
7) Tydvorrn gee d.rn.v. rnorfologiese opposisies in die werkwoord die
verhouding tussen koderingstyd, verwysingstyd en gebeuretyd weer.
8) Aspek dui op die voltooidheid of onvoltooidheid van 'n handeling.
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HOOFSTUK 4
DIE BEGRIP 'MODUS' IN DIE TAALKUNDE
1. Inleiding.
M odus, net soos tyd en aspek, is 'n begrip waaroor daar in die taalkun-
de groot meningsverskil en verskillende opvattinge bestaan. Redes vir
die verskillende opvattinge oor modus is:
1. die verskillende klassifikasies van modus in verskillende tale.
2. die verskil tussen modus en mo d alite it, en
3. die oorvleueling van tydvorm, modus en aspek.
2. 'Modus' in die taalkunde.
In die meeste taalkundige werke, en veral die van vroeer, is dit, volgens
Van der Merwe (1963: 184) gewoon om mo d al iteit min of meer soos
volg te definieer:
"Dis die verhouding wat daar bestaan tussen die inhoud van die sin,
d.i. die gedagte wat daarin uitgedruk word, en die werklikheid."
Van der Merwe (1963: 186) self definieer modaliteit soos volg:
"Modaliteit is die term wat ons gebruik om die verwesenliking aan
te dui van die spreker se bedoeling, gevoel en houding in sy taal-
uitinge."
Verder dui hy die volgende middele aan om modaliteit uit te druk:
1. Woordaksent en sinsmelodie.
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2. Bywoorde van modaliteit.
3. Modale hulpwerkwoorde.
4. Selfstandige werkwoorde, wat modaal aangewend word.
5. Die wyse van die werkwoord, m.a.w. die verandering van die werk-
woordvorm (dit is nie altyd in Afrikaans die geval nie).
6. Woordskikking.
7. Modale sinne.
8. Vrae, veral twyfel-, leemte- en retoriese vrae.
Met modaliteit bedoel De Villiers (1971: 81):
tI ... die kwaliteit of karakter van 'n sin in soverre dit 'n feit, 'n
begeerte, of 'n veronderstelling, ens. uitdruk."
Let daarop dat bg. twee taalkundiges slegs gebruik maak van die term
modaliteit.
Streitberg (1896: 281) onderskei die 'Modi' van Indogermaans as die In-
dikatief (wat gebruik word vir stellings), die Konjunktief (wat gebruik
word om die spreker se wil uit te druk), die Optatief (wat gebruik word
om wense uit te druk) en die Imperatief (wat gebruik word om bevele uit
te druk).
T.o.v. Engels word in die taalkunde die volgende modi onderskei, nl. in-
dikatief, subjunktief, imperatief, infinitief, partisipiaal, optatief en
interrogatief. Vgl. Jespersen (1924: 313), Lyons (1968: 307), Palmer
(1978: 117).
Interrogatiewe sinne word, volgens Lyons (1968: 307), tradisioneel nie as
modaal beskou nie, omdat die sintaktiese verskil tussen stelsinne en in-
terrogatiewe sinne, in die meeste tale, nie geassosieerword met 'n verskil
van die verbuiging van die werkwoord nie of die keuse van 'n modale
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hulpwerkwoord nie, rnaar deur gebruik te maak van verskeie vraagwoorde
of voornaamwoorde of 'n verskil in woordorde of intonasie. Lyons is eg-
ter van mening dat vraagsinne wel modaal is, omdat verwagtinge van die
spreker daardeur uitgedruk word.
Palmer (1978: 118) is egterweervan mening datvraagsinne nie as 'n moo
dus beskou kan word nie. Hy veer aan dat vrae in Engels gevorm word
deur die woordorde om te ruil (Is she at home?), a 'dummy' werkwoord
in die meeste sinne te gebruik (Does she go to work?), en deur spesiale
tipes intonasie. Hierdie drie maniere van vraagvorming is suiwer leksika-
le beskrywing en regverdig dus nie 'n aanvaarding van die interrogatiewe
modus as 'n werkwoordkategorie nie.
Die belangrikste onderskeid word getref tussen stellende (indikatief) en
nie-stellende (imperatief en ander modi) uitings, vgl, Lyons (1968: 307)
en Palmer (1978: 117). Lyons (1968: 307) onderskei tussen 'unmarked'
en 'marked' sentences. Daarmee bedoel hy dat modus in Engels uitge-
druk word deur die werkwoordvorm wat 'ongemerk' is vir die indikatief
en verander, dus 'gemerk' is, vir die ander modi. Lyons meen dat modus
in Engels hoofsaaklik uitgedruk word met behulp van modale hulpwerk-
woorde:
"M ood, like tense, is frequently realized by inflecting the verb or
by modifying it by means of 'auxiliaries'."
Lyons (1968: 308) onderskei ook nog die volgende modaliteite, en ge-
bruik hier die term 'rnodalities'. Hy noem dit 'n groot verskeidenheid
maniere waarin die 'gesindheid' van die spreker grammatikaal gemerk
word in verskillende tale. Drie 'skale' van modaliteit word as belangrik
beskou. Die eerste skaal is 'wens' en 'voorneme', bv. M ay he rest In
peace. Die tweede skaal is 'behoefte' en 'verpligting', bv, I must go to
London next week. Die derde skaal is 'sekerheid' en 'moontlikheid',
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bv. He may be here, He must be here.
Die meeste taalkundiges maak t.o.v. Engels 'n onderskeid tussen modus
en modaliteit, vgl. Lyons (1968: 307; 1977: 848), Palmer (1978: 117;
1979: 4; 1986: 1 e.v.) en Jespersen (1924: 313). Om die rede sal modus
verder bespreek word aan die hand van die onderskeid tussen modus en
modaliteit.:
3. Modus en modaliteit.
Jespersen (1924: 313) se t.o,v. die indikatiewe, subjunktiewe en impera-
tiewe modi in Engels, dat hulle sekere gesindhede van die gedagtes van
die spreker teenoor die inhoud van die sin uitdruk. Verder is dit be-
langrik om te onthou dat daar van modus gepraat kan word slegs wan-
neer hierdie gesindheid uitgedruk word in die vorm van die werkwoord:
"Mood thus is a syntactic, not a notional category."
By stel verder (1924: 320-1) 'n lys van sub-kategoriee, wat verdeel word
in twee stelle, voor, nl. die met 'n element van wens of begeerte, en die
sonder 'n element van wens of begeerte.
Ander geleerdes, soos Lyons (1977: 848), Palmer (1986: 4-5, 21) en Sweet
(1960: 105), assosieer die term modus op een of ander manier met die
verbuiging van die werkwoord, vir sover modale verskille tussen die werk-
woorde van 'n taal in morfologiese verskille tussen sodanige werkwoorde
gereflekteer word.
Dit is as gevolg van die beperking van die term modus tot die morfologie
van die werkwoord, dat Lyons (1977: 848) die volgende opmerk:
"... mood is a grammatical category that is found in some, but not
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all, languages."
Palmer (1986: 5) se siening behels die volgende:
"Inflectional mood is a very clear example of grammatical marking,
but the markers of modality may be modal verbs, clitics or par-
ticles.'"
Sweet (1960: 105) erken ook die none verhouding tussen modus en die
morfologie van die werkwoord:
"J.3y the moods of a verb we understand grammatical forms expres-
sing different relations between subject and predicate. Thus, if a
language has special forms to express commands as distinguished
from statements, we include the forms that express commands un-
der the term 'imperative mood'. Thus in English come! is in the
imperative mood, while the statement he comes is in the 'indica-
tive mood'."
Teenoor modus is die begrip m oda l i t eit meer vaag en moet dit nie ge-
assosieerword met die morfologievan diewerkwoord nie. Perkins (1983:
6) verklaar die volgende:
"The notion 'necessity', 'possibility' and 'impossibility' are central
to the discussion of modality, because the study of modality
amounts to the study of human attitudes and experience from
which abstractions such as 'necessity', 'possibility' and 'impossibi-
lity' are ultimately derived."
Palmer (1986: 16) se siening stem met bg. ooreen deurdat hy modaliteit
beskou as uitsluitlik subjektief, aangesien dit die spreker se siening of
gesindheid teenoor dit wat hy se, reflekteer. Modaliteit staan dus nie in
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verband met die werkwoord alleen nie, maar met die uiting in sy geheel
en daarvoor kan gebruik gemaak word van o.a. modale hulpwerkwoorde,
bywoorde en partikels.
Om saam te vat, kan Palmer (1979: 4) se onderskeid aangehaal word:
'''Mood' is a grammatical term, while 'modality' is a semantic term
relating to the meanings that are usually associated with mood.
The relation between mood and modality is thus like that between
tense and time."
Palmer (1986: 18) maak, in ooreenstemming met Lyons (1977), t.o,v. mo-
daliteit 'n onderskeid tussen twee basiese modaliteite, n1. epistemiese
modaliteit en deontiese modaliteit. Epistemiese modaliteit is gemoeid
met aspekte van kennis, geloof of opinie eerder as feite. Deontiesemo-
daliteit aan die ander kan t is gemoeid met die noodsaaklikheid of moont-
likheid van handeling wat uitgevoer word.
4. Modus en tyd.
Lyons (1977: 809) wys daarop dat dit moontlik is om tyd as 'n modaliteit
te behandel en om tyd-logika in te sluit by modus-Iogika. Modus en tyd
skakel op verskillende maniere in mekaar.
Vir Engels noem Lyons (1968: 309) dat 'n sekere modus in kombinasie
met 'n tyd mag voorkom, maar geneutraliseer word saam met 'n ander
tyd. Die onderskeid tussen die 'obligative' en die 'inferential' betekenis
van die hulpwerkwoord must, is geneutraliseer in 'n nie-verlede tyd sin,
soos He must come regul arly, maar sterk uitgedruk in die verlede tyd:
He had to come regularly teenoor He must have come regularly.
In Hoofstuk 2 is reeds voorgestel dat die uitdrukking van die 'toekomen-
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de tyd' in Engels en Duits net soveel 'n geval van modus is as wat dit 'n
geval van tyd is. Daaroor se Lyons (1977: 677 & 816) die volgende:
"Futurity is never a purely temporal concept; it necessarily includes
an element of prediction or some related notion."
"What is conventionally regarded as the future tense (in languages
that are said to have a future tense) is rarely, if ever, used solely
for making statements or predictions, or posing and asking factual
questions, about the future. It is also used in a wider or narrower
range of non-factive utterances, involving supposition, inference,
wish, intention and desire."
"There is also a good deal of diachronic evidence to support the
view that reference to the future, unlike reference to the past, is
as much a matter of modality as it is of purely temporal reference."
Lyons (1977: 816) wys daarop dat die 'toekomende tyd' in die meeste
Indo-Europese tale gevorm is uit vorme wat nie oorspronklik toekoms
aangedui het nie, maar onwerklikheid, veral van die subjunktief en woor-
de wat wil en begeerte uitdruk.
Alhoewel will en shall algemeen in sinne gebruik word om toekoms uit
te druk, kom hulle modale funksie duidelik in die volgende voorbeelde
na Yore. Will dui volgens Lyons (1968: 310) die 'putative', by. He will
be quite a big boy now (vgl. met die 'inferential', by. He must be
quite a big boy now) en die indikatief aan, by. Oil will float on
water. Shall kan aangewend word om 'promissive' uit te druk, by. You
shall have your money by the end of the week.
Lyons (1968: 317) beweer dat tyd, modus en aspek ook in baie ander
tale behalwe Engels met mekaar ineengevleg is. Die redes daarvoor voer
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hy aan, is dat sekere begrippe ewe maklik as modaal, aspektueel of tem-
poraal geklassifiseer kan word. Hy noem verder dat geeneen van die drie
kategoriee essensieel vir menslike taal is nie, en verskillende tale verskil
in 'n groot mate in die manier wat hulle die kategoriee groepeer en van
mekaar onderskei. Dit is slegs wanneer hierdie begrippe uitgedruk word
deur verbuiging of die gebruik van partikels dat daar deur taalkundiges
na die begrippe verwys word as grammatiese kategoriee. Daar is baie
tale waar temporele verwysing opsioneel is d.m.v. leksikale items soos
'gister', 'more', 'nou' en 'dan'.
5. Die universaliteit van modus.
5.1 Modus as wesenskenmerk.
Net soos met tydvorm en aspek kom modus nie in alle tale voor nie.
Daarvoor dien Afrikaans as 'n goeie voorbeeld. Dit is dus nie wesenlik
vir die bestaan van taal nie.
5.2 Modus as algemene kenmerk.
Die uitdrukking van 'n spreker se verhouding tot sy taaluiting is 'n alge-
mene kenmerk van taal. Die uitdrukking van die spreker se houding kan
op verskillende maniere plaasvind, waarvan. modus (die uitdrukking
d.m.v. die werkwoordvorm) een manier is. Alhoewel modus nie in alle ta-
le voorkom nie, kom dit redelik algemeen voor. Die meeste tale wat nie
modus onderskei nie, maak dan wel van modaliteit gebruik as uitdruk-
kingswyse.
Modus is dus 'n beskikbare kategorie waarvan tale gebruik kan maak om,
d.m.v. die morfologie van die werkwoord, die houding van die spreker tot
sy taaluiting uit te druk. Verskillende modi word in verskillende tale
aangetref, sekere tale onderskei slegs sekere modi en modi word nie die-
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selfde in verskillende tale geklassifiseer nie. Daarom moet modus vir
elke afsonderlike taal bestudeer, geklassifiseer en gedefinieer word.
6. Samevatting.
Modus is 'n morfologiese kategorie van die werkwoord om die houding
van die spreker teenoor sy uitlating uit te druk.
Modaliteit is 'n sintaktiese en leksikale kategorie om die spreker se hou-
ding uit te druk. Modaliteit kan modus insluit as uitdrukkingswyse.
Modus kom nie in alle tale voor nie en is derhalwe nie universeel nie en
kan dus nie 'n wesenskenmerk van taal wees nie. Modaliteit daarenteen
kom meer algemeen en in die meeste tale voor.
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HOOFSTUK 5
TYDVORM, ASPEK EN MODUS IN DIE AFRIKATALE
1. Inleiding.
In die Afrikatale kom heelwat verwarring voor oor die gebruik van die
begrippe tydvorm, aspek en modus. Die hoofsaaklike rede is omdat die
meeste skrywers, volgens Van Wyk (1981: 85), hierdie globalewerkwoord-
kategoriee semanties-funksioneel benader en verskillende (gerrnpliseer-
de) definisies daarop nahou. In die geval van Noord-Sotho word gevolg-
lik heelwatverskille opgemerk t.o.v. die aantal individuele kategoriee wat
onderskei word, asook die indeling van individuele kategoriee in tydvor-
me, aspekte en modi. In die ouer literatuur word meestal net na die 'tye'
en 'modi' van Noord-Sotho verwys, terwyl die begrip 'aspek' geensins ge-
meld word nie.
Verskillende begrippe word deurverskillende skrywers onder verskillen-
de kategoriee ingedeel. K. Endemann (1876: 87) beskou die konsekutief
bv. as 'n modus, terwyl die meeste ander skrywers dit as 'n tydvorm be-
skou (vgl. o.a. Ziervogel, 1953: 82; Ziervogel e.a, 1978: 137; T. En de-
mann, 1939: 132; Ferreira & Malepe, 1968: 85 & 113 en Nokan eng, s.j.:
104). Die potensialis word we er deur Nokaneng (s.j.: 111) as 'n aspek
beskrywe, terwyl ander skrywers dit onder die modi klassifiseer (vgl. o.a.
K. Endemann, 1876: 100 e.v.; T. Endemann, 1939: 106; Ziervogel, 1953:
84; Ziervogel e.a., 1978: 137 en Mojapelo, 1960: 77). Westphal noem die
potensialis, volgens Chaphole (1988: 104), 'n tyd, terwyl Chaphole se
mening weer is dat die potensialis beide modaliteit en tyd kan uitdruk.
2. Tydvorm.
Feitlik al die ouer skrywers oor Noord-Sotho het hulle laat lei deur die
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Grieks-Latynse en Europese model van tydsindeling in hoofsaaklik hede,
verlede en toekoms en dit net so op die Afrikatale van toepassing gemaak
(vgl. K. Endemann, 1876: 87; T. Endemann, 1939: 87 e.v.; Ziervogel,
1969: 133; ens.). Onder hierdie basiese indeling is dan verdere moontlike
tydvorme onderskei en benoem. Die latere skrywers (vgl. Van Wyk, 1981:
87; Ziervogel, 1958: 22; Posthumus, 1988: 140; De Clercq, 1961: 6; Lom-
bard, 1985: 144) het tot die gevolgtrekking gekom dat die sg. toekomende
tyd nie as 'n tydvorm beskou kan word nie, en dat die teenwoordige of
onvoltooide tyd en die verlede of voltooide tyd eerder 'n geval van aspek
as tydvorm is.
'n Verdere probleem wat t.o.v. tydvorm in die Afrikatale ondervind word,
is dat grammatici, volgens Mayevu (1973: 121) nie 'n duidelike orider-
skeid tref tussen tyd en tydvorm nie. Nida (1949: 167) se bv.:
"Past tense may be divided into remote past, regular past, and near
past (e.g. in many Bantu languages) and future time may be divi-
ded into near future and remote future (e.g. in many Bantu langua-
ges)."
Vir Suid-Sotho gee Ferreira (1964: 106) die volgende beskrywing van tyd
(time):
"Tyd dui slegs aan watter tydstip die handeling geskied, by. of dit
in die teenwoordige of in die verlede gebeur het."
Doke (1935: 210) gee weer die volgende definisie van tyd (time):
"That in which events are distinguished with reference to before
and after, beginning and end; the measurable aspect of duration."
Kosch (1991: 172) noem dat tydvorme so inmekaarvervleg is met aspekte
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en implikasies dat, wat een navorser as 'n tydvorm mag klassifiseer, deur
'n ander as 'n aspek beskou mag word, of dat dit andersom die geval mag
wees.
Vervolgens sal 'n kritiese beskouing van bestaande literatuur oor die be-
grip tydvorm in die Afrikatale gegee word, beginnende by Noord-Sotho.
2.1 Tydvorm in Noord-Sotho,
Die verskillende beskouinge tussen skrywers oor tydvorm en die indeling
daarvan kan die gevolg wees daarvan dat die meeste sekere tipes hulp-
werkwoordgroepe as tydvorme beskou en geen twee dieselfde aan tal daar-
van by die tydvorme insluit nie.
K. Endemann (1876: 73) se dat Sotho baie ryk is aan tydvorme, sodat die
fynste tydsonderskeidinge gemaak kan word. Hy onderskei 4 eenvoudige,
11 eenvoudig-saamgestelde, en 22 dubbel-saamgestelde tydvorme. Die
eenvoudige tydvorme is enkelwerkwoordtye, terwyl die eenvoudig-saamge-
stelde en dubbel-saamgestelde tydvorme tye is, wat met behulp van hulp-
werkwoorde gevorm word.
T. Endemann (1939: 87 e.v.) onderskei 6 tydvorme en nog 'n verdere 4
historiese tydvorme in Noord-Soth o. Die 6 tydvorme is: die perfek ofvol-
maakte teenwoordige tyd, die konjugeerbare deelwoord of partisipium,
die imperfektum of onvoltooide verlede tyd, die plusquamperfektum of
voltooide verlede tyd, die futurum of toekomende tyd en die futurum per-
fectum of onvoltooide toekomende tyd. Die 4 historiese tydvorme is: die
konsekutief of historiese praesens, die historiese perfektum, die gebruik
van die hulpwerkwoord sa-nog, en die intensiewe perfektum. T. Ende-
mann, en so ook Franz (s.j.: 50-53) en Mojapelo (1960: 70 e.v.), maak
hier geen onderskeid tussen enkelwerkwoordtye en tye wat met behulp
van hulpwerkwoorde gevorm word nie.
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Ziervogel (1953: 86-87) stel die twee tipes as "basiese" en "saarngestelde
tydvorms" teenoor mekaar. Nokaneng (s.j.: 108, 111) noem hulle "lebaka"
(tyd) en "lebakantsi" (saamgestelde tyd) onderskeidelik. Die saamge-
stelde tye stem ooreen met Posthumus (1988: 140) en Smith (1980: 368)
se reI atiewe tye, soos bespreek in hoofstuk 3.
Ziervogel (19"69: 133) onderskei die volgende 9 tye vir Noord-Sotho: een-
voudige teenwoordige tyd (kort teenwoordige tyd), voortdurende teen-
woordige tyd (lang teenwoordige tyd), progressiewe teenwoordige tyd,
perfektiewe tyd, konsekutiewe tyd, eenvoudige toekomende tyd, progres-
siewe toekornende tyd, eenvoudige statief en progressiewe statief.
Oor die perfektiewe tyd, se Ziervogel (1969: 33 e.v.), dat dit 'n voltooide
aksie uitdruk, bv.:
Mosadi 0 apeite dijo 'Die vrou het kos geko ok:'
Die statief of toestandsvorm, vgl. ook Ziervogel (1953: 87), word dieself-
de as die perfektief gevorrn, maar dit druk 'n toestand, wat nie in verband
met tyd staan nie, uit, waarin iemand of iets homself of ditself bevind,
bv.:
Banna ba dutse 'Die mans sit, is sittende'
Die progressief korn slegs voor in verbinding met die teenwoordige tyd
(slegs kort vorm) , die toekomende tyd en die statief, bv.:
Mosadi 0 sa apea
Mosadi 0 sa tIo apea
o sa dutse
'Die vrou kook nog'
'Die vrou sal nog kook'
'Hy sit nog, is nog sit ten de'
Lombard (1985: 142 e.v.) onderskei in Noord-Sotho drie basiese tye, nl.
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die onvoltooide, voltooide en toekomende tye.
In die onvoltooide tyd word, volgens Lombard (1985: 142), vier verskil-
lende aspekte van onvoltooidheid onderskei, nl.:
a) Die momentane aspek, wat handelinge, waarmee op die oomblik
nog besig is, uitdruk, bv.:
Ke a ngwala 'Ek skryf'
b) Die gewoontelike aspek, wat handelinge, wat nie noodwendig op
die oomblik plaasvind nie, maar wel gewoontelik plaasvind, uit-
druk, bv.:
Ke a goga 'Ek rook'
c) Die u n ivers el e aspek, wat algemeen aanvaarde feite uitdruk, bv.:
Ditau di ja nama 'Leeus eet vl e is'
d) Die langdurige aspek, wat aaneenlopende handelinge oor 'n lang
tydperk uitdruk, bv.:
Ke soma letsats! ka moka 'Ek werk die hele dag'
Die voltooide tyd druk, volgens Lombard (1985: 143), die volgende twee
aspekte uit, nl.:
a) Die volto o iingsaspek, wat handelinge uitdruk wat in die verlede
voltooi geraak het of afgehandel is, bv.:
Ke robetse maabane
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'Ek het gister geslaapjgaan
slaap'
b) Die toestandsaspek of stat ie we aspek, wat'n voltooide toestand
in die hede of verlede uitdruk, bv.:
Mme 0 robetse 'Ma slaap r het gaan slaap'
Lombard (1985: 144) noem dat wanneer na die toekomende tyd verwys
word, dit slegs en alleen as 'n semantieseverskynsel beskou moetword.
Die defisiente werkwoordvorm -tlo-/ -t l a, wat vir die toekomende tyd
gebruik word, het ook 'n perfektumvorm, nl. - tl it 0- soos in Ba tlilo le
betha 'Hulle gaan juile slaan'. Dit dui natuurlik daarop dat -tlo nie
uitsluitlik die toekomende tyd aandui nie.
Hiermee doen Lombard weg met die ou verdeling van tyd in hede, verle-
de en toekoms t.o,v. Noord-Sotho.
Kosch (1985: 40) verkies om ook eerder van 'n onvoltooide en voltooide
tyd te praat eerder as van 'n teenwoordige en verlede tyd.
Van Wyk (1981: 86) sluit aan by Ziervogel (1953: 86-87) deur ook die ter-
me 'basiese' en 'saamgestelde tydvorms' in sy artikel "S aamgestelde
tye, modi en aspekte in N oord-S otho" te gebruik. Hy noem verder
dat die insluiting van 'n beperkte aantal saamgestelde vorme by die tye
van Noord-Sotho die indruk skep dat tydsaanduiding met behulp van
werkwoorde 'n idiosinkratiese aangeleentheid is en dat slegs tye by same-
trekking betrokke is. Sodoende word die sisteem van werkwoordkatego-
riee in die taal onnodig versluier en word 'n belangrike produktiewe sin-
taktiese meganisme oor die hoof gesien.
Van Wyk (1981: 92-103) toon dan in sy artikel aan, dat saamgestelde tye
die resultaat is van 'n eenvoudige sintakties-sematiese prosedure met be-
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hulp waarvan 'n groot verskeidenheid strukture geskep kan word wat baie
subtiele "tydsverskille" kan uitdruk. Die prosedure is egter nie net tot tye
beperk nie, maar kan ook op presies dieselfde wyse van toepassing ge-
maak word op die modi en aspekte van Noord-Sotho. Van Wyk (1981:
86) noem dat dit beter sou wees om van saamgestelde tye, modi en aspek-
te te praat, eerder as van saamgestelde tye alleen, en om samestelling as
'n sintaktieseproses te beskou wat nie met die sisteem van basiese kate-
goriee verwar moet word nie. Hierdie standpunt hou dus in dat dit onno-
dig verwarrend is om bepaalde samestellings onderskeidende tydsname
te gee, soos bykans alle skrywers doen.
Van Wyk (1981: 87) onderskei twee tydvorme vir Noord-Sotho, nl. die
'teenwoordige tyd' en die perfektum. Om praktiese redes verkies hy om
die term 'teenwoordige tyd' in hierdie werk te behou, hoewel dit volgens
horn (1981: 103) 'n onjuiste benaming is vir 'n werkwoordkategorie wat
nie per se logiese tyd uitdruk nie. Dit sou juister gewees het om te praat
van die 'onvoltooide tyd' en van die perfektum as die 'voltooide tyd'. Dit
doen Van Wyk e.a. (1990: 21 & 47) later wel en sluit by Lombard aan
deur melding te maak van, 'n onvoltooidheids- en 'n voltooidheidsvorm
van die werkwoord. Die onvoltooidheidsvorm dui onvoltooide handelinge
aan, terwyl die voltooidheidsvorm voltooide handelinge aandui, afgesien
van die tyd wanneer die handeling plaasvind of plaasgevind het.
In 'n latere werk onderskei Van Wyk (1987: 279 & 284) geen tydvorme
vir Noord-Sotho nie, maar verkies om die imperfektum (teenwoordige
tyd) en perfektum (verlede tyd) as aspekte te klassifiseer. Later meer
hieroor.
2.2 Tydvorm in die ander Sothotale.
Sandilands (1953) onderskei vir Tswana 'n teenwoordige tyd, 'n toeko-
mende tyd, onvoltooide verlede tyd, 'n imperfektief of voortdurende ver-
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lede tyd, 'n voltooide verlede tyd en 'n pluperfektum ('n kombinasie van
die voortdurende en onvoltooide verlede tye).
Cole (1955: 235) se dat Tswana 'n wye verskeidenheid van werkwoordtye
besit en dat die vervoeging van die werkwoord een van die mees gekom-
pliseerde aspekte van die grammatikale strukture van die Afrikatale is.
Mgesien van 'eenvondige enkelwerkwoordtye, by. Ke a reka 'Ek koop'
en Ke rekile 'Ek het gekoop', maak Tswana omvattend gebruik van
hulpwerkwoorde om saamgestelde tye, bestaande nit twee of meer
woorde, te vorm, by. Ke ne ke reka 'Ek was besig om te koop' en Ke
ne ke sa ntse ke reka 'Ek was nog besig om te koop'.
In die indikatiewe modus onderskei Cole (1955) die volgende tye, nl.: die
teenwoordige tyd, die perfektief (wat voltooide handeling aandui), die
verlede tyd, die verlede voortdurende tyd, die perfektiewe verlede tyd,
die toekomende tyd, die perfektiewe toekomende tyd en die verlede toe-
komende tyd. Slegs die teenwoordige en perfektiewe tye word nie d.m.v.
hulpwerkwoorde gevorm nie.
Ferreira & Malepe (1968: 111-112) onderskei in Tswana verskillende
teenwoordige, verlede en toekomende tye, nl.:
a) Teenwoordige tye:
i) Die eenvoudige teenwoordige tyd, bv. ke a dira ' ek we rk',
ii) Die voortdurende of progressiewe teenwoordige tyd, by. ke
sa dira ' ek werk nog'.
b) Verlede tye:
i) Die perfektum ofvoltooid-verlede tyd, by. ke dirile ' ek het
gewerk',
ii) Die voortgaande verlede tye; hier word verskillende tye on-
derskei wat m.b.v. hulpwerkwoorde gevorm word,
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iii) Die verhalende tyd, by. ka dira 'toe werk ek:',
c) Toekomende tye:
i) Die eenvoudige toekomende tyd, by. ke tla dira 'ek sal
werk',
ii) Die voortdurende of progressiewe toekomende tyd, by. ke sa
tla dira 'ek sal nog werk'.
Verderword nog 'n toestandsvorm onderskei, wat nie 'n bepaalde tyd uit-
druk nie, en met verskillende 'tye' kan kombineer.
Guma (1971: 168) onderskei t.o.v, Suid-Sotho die volgende tye in die in-
dikatief, nl.: teenwoordig, toekomend, perfektum, verlede, verlede per-
fektum, verlede voortdurend, verlede toekomend, verlede toekomend
voortdurend, toekomend perfektum en toekomend voortdurend. Die
meeste van hierdie tye is saamgestelde tye, deurdat hulle m.b.v. hulp-
werkwoorde gevorm word.
Kruger (1971: 12 e.v.) beweer dat menige beskouinge van tyd verval het
in die aanname dat die natuurlike verdeling van tyd in die verlede, teen-
woordige en toekomende in taal weerspieel is. Verder blyk 'n liniere ver-
deling van 'toe', 'nou' en 'dan' ook onbetroubaar te wees. Hy noem ver-
der dat die verwarring met betrekking tot tyd klaarblyklik kom van die
vryelike gebruikvan time en tense (sien hoofstuk 3) vir dieselfde begrip.
Kruger (1971: 14) se dat wat gewoonlik onder 'teenwoordige tyd', 'nou'
of op die moment van uiting ressorteer, net sowel afgehandelde hande-
linge of items beteken. Hy gee die volgende voorbeeld uit Suid-Sotho,
nl. 0 sebetsa (mosebetsi) wat kan impliseer dat 'n persoon 'gewoonlik'
en nie noodwendig 'nou' werk nie. Kruger voel dus dat die begrip 'tyd'
in Sotho aan die hand van voorgestelde dissiplines hersien moet word.
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Chaphole (1988: 115) maak melding daarvan dat Guma (1971: 168) 'n lys
gee van tien tye van die indikatiewe modus. Die rede volgens Chaphole
is, omdat hy soos sy voorgangers geen onderskeid maak tussen tyd en as-
pek nie. Chaphole stel dan voor dat in die ontwikkeling van 'n tydsisteem
vir Suid-Sotho 'n duidelike onderskeid gemaak moetword tussen absolu-
te en rel atiew e tyd of tussen wat Westphal die belangrike en die daar-
uit (van die' belangrike) afgeleide stel van tye in Suid-Sotho noem.
Chaphole (1988: 116) onderskei drie tye vir Suid-Sotho, net soos Doke
& Mofokeng (1957: 187), as die verlede, hede en toekoms, met -il e, a en
tla as die tydmerkers van die genoemde tye onderskeidelik. T.o.v. tla
noem Chaphole (1988: 120) dat tla primer die funksie as 'n tydmerker
het en sekonder die funksie as 'n modale merker, aangesien tla nie altyd
na die toekoms verwys nie.
2.3 Tydvorm in ander Afrikatale.
Posthumus (1982; 1983; 1984; 1988; 1990 & 1993) onderskei die volgende
absolu te tye vir Zulu, n1. teenwoordige tyd, verlede tyd en verre verlede
tyd. In die volgende voorbeelde wat hy (1993: 97) gee, is die gebeuretyd
dieselfde as, kortliks voor of lank voor die koderingstyd:
1) Sixoxa ngobunzima bolimi IwesiZulu 'Ons praat oar die
mo eilikh eidsgraad van die Zulu t aal,'
2) Sixoxe ngobunzima bolimi IwesiZulu 'Ons het gepraat
oor die moeilikheidsgraad van die Zulu taaI.'
3) Saxoxa ngobunzima bolimiIwesiZulu "Ons het (lankge-
lede) gepraat oor die mo eil ikheidgraad van die Zulu
taal. '
87
Posthumus noem ook dat die gebruikvan dieverlede tyd en die verre ver-
lede tyd oorvleuel. 'n Opmerklike kenmerk van tyd in die Afrikatale, wat
Posthumus sien, is dat tyd morfologies en fonologies in die werkwoord-
vorm gemerk is.
Posthumus (1993: 97) se dat die gebruik van 'n kopulatiewe stam as defi-
siente werkwoord om relatiewe tye uit te druk algemeen in die Afrikatale
voorkom. Terwyl die Ngunitale en Noord-Sotho -b a gebruik, gebruik
Suid-Sotho -n a en -b a, Ndonga -Li, en Herero -r i. Van Wyk (1981)
noem hierdie tydvorme saamgestelde tye.
De Clercq (1961: 6) isvan mening dat die gebruiklike indeling van tyd in
hede, verlede en toekoms t.o.v. Zulu nie steek hou nie. Hy noem dat die
kategorie van tyd as kenmerk het dat hulle die tyd waarop 'n proses
plaasvind aandui en ook aandui of 'n proses voltooi of onvoltooi is. Die
kategorie van tyd is onderling eksklusief, m.a.w. geen werkwoord kan te-
gelyk in twee of meer kategoriee van tyd verskyn nie. Die drie kategoriee
van tyd, wat de Clercq onderskei, nl. die teenwoordige tyd wat onvol-
tooidheid aandui, die perfektum watvoltooidheid aandui en die a-verlede
tyd wat aandui dat 'n proses in die verlede plaasgevind het, sluit aan by
Posthumus se indeling. De Clercq se a-verlede tyd is dieselfde as Posthu-
mus se verre verlede tyd. Hierdie tyd dui prosesse in die verlede aan
sonder dat die voltooiing as sodanig relevant is.
De Clercq (1961: 6 e.v.) klassifiseer die toekomende tyd onder die kate-
gorie van aspek, omdat:
1) dit steeds een van die ander tye oorvleuel, nl. teenwoordige tyd, by.
ngizakubona 'ek kom om te sien' (ek sal sien); a-verlede tyd,
by. wayovakasha 'hy het gegaan om te kuier (hy het gaan
kuier).
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2) toekomende tydswerkwoorde me enkele werkwoorde is nie,
maar wel woordgroepe met verskeie grade van elisie wat betref 'n
hulpwerkwoord en/of 'n komplerrientere werkwoord, by. uza +
ukubona: uzakubona.
3) die toekomend e tyd voorkom in modi wat onderling eksklusief is
t.o.v, die teenwoordige tyd, perfektum en a-verlede tyd, by.
uyamthumela imbuzi ukuze izomvulela umlomo 'hy stuur vir
ham die bok, sodat die moet kom om vir ham die mond oap
te maak' (hy stuur vir hom die bok, sodat die ham sal laat
praat), izomvulela =ize(subjunktief) +ukumvulela.
4) die toekomende tydskonstruksie niewesenlik toekomstige pro-
sesse aandui nie, maar dat die onderwerp van 'n proses na 'n pro-
ses kom of gaan (letterlik of figuurlik), bv. :
uza s-ukubona 'hy kom (met die doel) om te sien'
uya+ukubona 'hy gaan (met die doel) om te
sien':
In sy bespreking van die betekenis van die teenwoordige tyd in Xhosa, het
du Plessis (1986: 73) tot die gevolgtrekking gekom dat tyd en aspek on-
derling verband hou met mekaar. Om die betekenis van die teenwoordi-
ge tyd vas te stel, is gevind dat die volgende begrippe sinvol is, nl. teen-
woordige 'time', voortdurend (duratief) of imperfektum of onvoltooid,
klem, gewoontelik (habitueel), en toevalligheid.
Du Plessis (1986: 71-73) het tot die volgende gevolgtrekkings t.o,v. die
teenwoordige tyd in Xhosa gekom:
1) Die teenwoordige tyd word ook gebruik om duratiewe, imperfektie-




'Ek (is besig om te) huil'
'Ek eet (is besig om) biefstuk (te
e et )'
2) Selfs met die gebruik van bywoorde soos ngoku "nou' en lokatie-
we, is daar geen verskil in betekenis nie, bv.:
Nditya isteki ngoku
Nditya isteki erestyu
'Ek is nou besig om
biefstuk te eet'
'Ek is b esig om biefstuk
in die restaurant te e et '
3) 'n Perfektiewe aspek word ook waargeneem in die teenwoordige





4) Die teenwoordige tyd druk gewoontelike (habituele) aksie uit, bv.:
Ingonyama itya inyama
Nditya isteki
"n Leeu eet vl eis'
'Ek eet gewoonlik
b iefstuk:'
5) Die teenwoordige tyd kan ook gebruik word om onmiddellike toe-





'Ek gaan nou/Ek is op die punt
om te ga an'
'Ek gaan n ou in/Ek is op die
punt om in te gaan'
2.4 Gevolgtrekking.
N.a.v. bg. is dit duidelik dat daar nog geen eenstemmigheid bestaan oor
die begrip tyd in die Afrikatale nie. Sommige skrywers bly vassteek by
die tradisionele indeling van tyd in verlede, hede en toekoms, terwyl an-
der die sg. toekomende tyd nie as tydvorm beskou nie.
Waaroor die meeste van die latere skrywers wel begin ooreenstem is, dat
tydvorm in die Afrikatale wel te doen het met die voltooidheid of onvol-
tooidheid van 'n handeling, en dat daar 'n nuwe rigting ingeslaan moet
word wat die beskouing rondom tydvorm betref. Die enigste skrywer wat
dit gewaag het om geheel en al af te sien van die begrip tydvorm, deur dit
te vervang met die begrip aspek, is Van Wyk (1987).
3. Aspek.
Die begrip 'aspek' het in die Afrikatale, met die uitsluiting van Chaphole
(1988), Endemann (1961), Van Wyk (1987) en Ziervogel (1958), nog geen
ernstige aandag geniet nie. Soms word wel daarna verwys, maar wanneer
die tye behandel word, verdwyn die funksie van aspek totaal en aspek
word opgeneem in die begrip tyd en selfs die begrip tempus. 'n Rede
hiervoor kan wees dat die meeste skrywers, a.g.v. die invloed van Grieks
en Latyn en die ander Europese tale, aspekverskynsels as tye of modi ge-
klassifiseer het.
T.o.v. aspek heers daar nog groot verwarring en uiteenlopende opvattinge
in die Afrikatale, vgl Kosch (1991: 177). Verwarring kom verder voor
t.o.v. die gebruik van terme soos aspek en akt ionsart,
3.1 Aspek in Noord-Sotho.
Griesel (1991: 222) is van mening dat aspek sy verskyning in die Afrika-
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tale gemaak het in 1958 toe Ziervogel in sy artikel "Asp ek van
Handeling in Sommige Bantoetale van Suid-Afrika'van aspek
praat as hy verwys na segmente soos -z o-, -yo-, -sa- en -ya-, en Ziervo-
gel (1958: 26) hulle in wese almal 'hulpwerkwoorde' noem wat hulle self-
standigheid ingeboet het. Kosch (1991: 178) beskou Franz (1931) en
Endemann (1961) die eerste persone wat in Noord-Sotho 'n onderskeid
gemaak het tussen perfektief en imperfektief en hulle teenoor mekaar ge-
stel het as aspekte wat te doen het met die voltooidheid of onvoltooid-
heid van handelinge.
Ziervogel (1958: 21) beskou tyd, aspek en aktionsart in die Afrikatale
eerder as 'n geval van vorm as 'n geval van sin taksis. 'n Verskeidenheid
van aksies (bI. 23) kan in die teenwoordige ofverlede tyd voorkom, terwyl
'n derde groep voorkom wat nie gebonde is aan tyd nie, bv. dikgomo di
fula bjang 'beeste wei (in) gras'. In die Afrikatale word verder onder-
skei tussen twee betekenisse van 'n vorm van die werkwoord wat dikwels
vir beide dieselfde is, bv. 0 ile, 0 ile maabane wat na gelang van die
sinsverband kan beteken 'hy is weg, hy is gister weg' of 'hy het
gegaan, hy het gister gegaan '.
Ziervogel (1958: 26) onderskei twee kategoriee van handelinge, nl. die
wat verbind is aan tyd, en die wat gerieflikheidshalwe tydloos genoem kan
word, bv. dikgomo difula thabeng 'die beeste wei in die berg' en di-
kgomo di fula bjang 'die beeste wei (in) gras'. Binne die twee kate-
goriee kan dan ook verskillende tydshandelinge en verskillende tydlose
handelinge plaasvind. Daarmee word bedoel dat daar meer as een han-
deling is wat in die hede, of verlede of toekoms kan plaasvind, en ook
me er as een handeling wat nie aan tyd gebind is nie. Dit is aan hierdie
handelinge waaraan Ziervogel die term aspek wil gee. Verder kan
aspekte van aspekte ook voorkom.
Ziervogel (1958: 26-27) onderskei dan die volgende aspekte in Zulu, nl.:
92
1) 'n tydlose aspek van die teenwoordige tyd, bv.:
ngihamba kahle 'ek loop goed'
2) 'n voortgaande aspek van die teenwoordige tyd, bv.:
ngiyahamba 'ek is besig om te loop'
3) 'n voortdurende handeling van die teenwoordige tyd, bv.:
ngisahamba 'ek loop nog'
4) 'n ontkennende aspek van die eenvoudige aspek van die teenwoor-
dige tyd, bv.:
angihambi 'ek loop nie'
5) 'n ontkennende aspek van die progressiewe aspek van die teen-
woordige tyd, bv.:
angisahambi 'ek loop nie meer nie'
6) 'n aspek wat voltooiing aandui, bv.:
ngihambe kahle 'ek het goed geloop'
7) 'n aspek wat opeenvolging uitdruk, bv.:
ngahamba 'toe loop ek'
8) 'n eenvoudige aspek van die tydlose handeling, bv.:
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abantu baphila ngokudla
9) 'n aspek wat 'n toestand aandui, bv.:
'mense leef van kos'
uhambile 'hy is weg'
10) 'n progressiewe aspek van die toestand, bv.:
usahambile 'hy is nog al die tyd weg'
Aangesien Ziervogel aspek van handeling in sommige Afrikatale in Suid-
Afrika as doel van sy ondersoek het en hy hoofsaaklik aandag gee aan
Zulu en Noord-Sotho, impliseer dit dat bg. aspekindelingvir Zulu ookvir
Noord-Sotho geld.
Soortgelyke aspekte van handeling kan, volgens Ziervogel (1958: 27-28)
uitgedrukword deur hulpwerkwoorde en in die geval van -be in Nguni en
Noord-Soth o en -ne in Tswana en Suid-Sotho word aspekte van tydaksies
uitgedruk.
Doke se kategoriee van "implications" en "manners" word deur Ziervogel
(1958: 28) eerder as tydsgebonde en tydlose handelinge met 'n magdom
aspekte gesien. Laastens wil Ziervogel (1958: 28-29) die term aktions-
art toepas op wat Doke sien as "the derivative species of the verb".
Daaronder klassifiseer Ziervogel al die werkwoordafleidings of werk-
woordagtervoegsels, soos by. die applikatief, kousatief, ens.
Ziervogel se siening t.o.v. aspek en aktionsart verskil baie van bestaande
opvattinge oor die saak en hy heg baie waarde aan die vorm van die taal.
Ziervogel (1958: 29-30) verdedig sy siening deur aan te voer dat ons te
doen het met Afrikatale, waarin die vorm van die taal 'n belangrike rol
speel.
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Ziervogel het heeltemal reg daarin dat ons met Afrikatale te doen het en
ons nie moet laat mislei deur ander tale nie. Verder is die vorm van die
taal wel belangrik. Ziervogel se indeling van die aspekte in die Afrikata-
le maak die saak rakende aspek onnodig gekompliseerd. Eerstens is dit
nie nodig om positief en negatief as verskillende aspekte te sien nie,
trouens die meeste skrywers doen dit ook nie. Tweedens bly Ziervogel
se aspekte nog tydsgebonde, alhoewel hy wel raaksien dat aspek te doen
het met die voltooidheid al dan nie van 'n handeling. Derdens dwaal hy
met sy opvatting oor akt io n s ar t,
Endemann (1961: 53) sien die werkwoord in Noord-Sotho as 'n woord wa t
in beginsel 'n proses aandui, d.w.s. dit is 'n proseswoord en nie soseer 'n
doenwoord nie. Die werkwoord rata' liefkry' dui nie soseer op 'n enke-
le handeling of aksie nie, maar eerder op 'n hele reeks handelinge wat tot
'n toestand kan lei, d.w.s. 'n proses. Met die term proseswoord bedoel
Endemann 'n woordsoort wat naas sekere fonologiese en morfologiese
eienskappe die kenmerk toon om in taalgebruik drie fases van 'n doen-
proses of synsproses te kan onderskei. Die drie fases van 'n proses waar-
na 'n werkwoord kan verwys, is:
1) die voltooide of afgeeindigde stadium van 'n proses wat dan lei tot
'n toestand van voltooid wees, bv.:
re jile 'ens het klaar gee et";
2) die voortgang of die onvoltooide stadium van die proses; d.w.s. die
werkwoord plaas die aandag op die verloop en voortduur van die
proses sonder dat na die afsluiting van die proses verwys word, bv.:
re a ja "ons e et , ons is aan die eet';
3) die stadium waarop die proses gelnisieer word; d.w.s. die werk-
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woord noem 'n proses sonder dat verdere aanduiding gegee word
t.o.v. die voortduur of afsluiting van die proses, bv.:
'en toe eet ons, en ons eet',
Endemann (1961: 54 & 56) meen dat die perfektief en imperfektief niks
met tyd te doen het nie, aangesien beide in al drie die tempora, n1. teen-
woordig, verlede en toekoms, voorkom. In die volgende hoofstuk meer
hieroor.
Endemann (1961: 59) gee die volgende samevattende oorsig oor sybevin-
dinge rakende aspekverskynsels, n1.:
1) Die Noord-Sotho werkwoord is onderhewig aan formele aspek-
onderskeiding, sodat daar duidelik tussen twee aspekte, n1. die im-
perfektiese en die perfektiese gebruik onderskei kan word.
2) Die perfektiese werkwoord is afleibaarvan die imperfektiese werk-
woord.
3) Aspek blyk vir Noord-Sotho van primere belang te wees in die ge-
bruik van die werkwoord en is nie gebonde aan tempus (Endemann
maak geen onderskeid tuusen tyd en tempus nie) nie, maar fungeer
onafhanklik daarvan.
4) Tempus word gewoonlik deur die situasie bepaa1. Sekere kopula-
tiewe predikate kan egter ook aangewend word om die tempus aan
te dui. Geen formele elemente word met die werkwoord gebruik
om tempus aan te dui nie.
Van Wyk (1957: 175-176) stel voor dat daar na die progressiewe en po-
tensiale konstruksies in Noord-Soth o verwys word as sekondere aspekte,
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aangesien die defektiewe werkwoordkonstruksies waaruit hulle opgebou
is, sekonder is, en verskeie aspekte van modi en tye uitwys.
In sy artikel "S aamgestelde ty e , modi en aspekte in N o ord-
S otho" gebruik Van Wyk (1981: 89) die term 'aspek'virwerkwoordkate-
goriee wat 'n defektiewe hulpwerkwoordstam insluit. Dit is hulpwerk-
woorde wat hulle werkwoordelike status verloor en gedeeltelik die funk-
sie van voorvoegsels aangeneem het. Die volgende aspekte word onder-
skei, nl. die futuritief, die potensialis en die progressief.
Van Wyk het egter in 'n latere werk "Linguistic theory and gram-
matical description: The case of the verb categories of
N orth ern- S otho" (1987: 283) sy beskouing oor tyd en aspek hersien
en verkies om Doke se term 'implications' vir die futuritief, die poten-
sialis, die progressief en die kasualis te gebruik. Hulle druk almal op een
of ander manier 'n soort aksie uit. Die term 'aspek' word dan uitsluitlik
gebruik in die plek van tyd, nl. om voltooidheid of onvoltooidheid uit te
druk.
3.2 Aspek in die ander Sothotale.
Cole (1955: 287), Doke (1945: 162; 1957:187) beskou die progressief as
'n kategorie van 'implication'. Volgens Doke (1945: 45) verwys die kate-
goriee van implikasie na een of ander vorige toestand van aksie en word
hulle behandel as sub-afdelings van modi en tye.
In Hoofstuk 3 is reeds daarna verwys dat Kruger (1971: 14 e.v.) aspek
sien as die uitdrukking van die voltooidheid al dan nie van 'n handeling,
soos wat dit in die Slawiese tale gebruik word. Hy gee die volgende voor-
beeld t.o.v. Tswana:
ba lema tshernong 'hulle ploeg in die land'
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ba sa lema tshemong 'hulle ploeg nog in die land'
Al is albei van hierdie handelinge in die teenwoordige tyd, le die verskil
daarin dat die tweede sin 'n voortgesette handeling voorstel, terwyl die
eerste sin 'n gewone onvoltooide handeling is. Dit impliseer dus dat Kru-
ger die progressief as 'n aspek sien.
Kruger (1971: 16 & 17) noem egter dat die begrippe tyd en aspek s6 met
mekaar vervleg is, dat 'n duidelike skeidslyn kwalik getrek kan word, en
stel voor dat albei onder dieselfde opskrif behandel behoort te word. Hy
noem ook dat, aangesien aspek 'n linguale verskynsel is wat by verskillen-
de tale verskillend ge i nterpreteer moet word, 'n logiese indeling en 'n al-
gemeen geldige definisie van die verskillende aspekte vir alle tale on-
moontlik blyk te wees. Aspek moet derhalwe vir elke besondere taal of
taalgroep beskrywe word.
Chaphole (1988: 80 & 81) identifiseer verskeie hulpwerkwoorde as mer-
kers van aspek in Suid-Sotho en klassifiseer die volgende aspekte, nl.
progressiewe aspek, persistiewe aspek, antisiperende aspek, habituele as-
pek, iteratiewe aspek en duratiewe aspek. Verderaan (bI. 124) maak hy
ook nog meldingvan 'n imperfektiewe aspek en 'n perfektiewe aspek. Hy
is van mening dat daar 'n korrelasie is tussen die teenwoordige tyd en die
imperfektiewe aspek en ook by implikasie tussen die verlede tyd en die
perfektiewe aspek.
Swanepoel (1975: 25) bespreek nie die term 'aspek' as 'n kategorie van
die werkwoord in Tswana nie, maar onderskei wel die volgende aspek-
tuele morfeme, nl. die progressiewe morfeem -sa-, die potensiale mor-
feem -ka- en die temporale morfeem -tla-:
3.3 Aspek in ander Mrikatale.
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Daar korn feitlik geen bespreking van aspek in die Ngunitale voor nie.
Die enigste aanduiding van aspek is gevind in Ziervogel (1958), Louw
(1963) en Wilkes (1964). Ziervogel is reeds vroeer bespreek. Louw
(1963) gebruik, volgens Griesel (1991: 222) die term aspek in sy proef-
skrif na aanleiding van A. W. de Groot se gebruik van die term in sy
,Structurele Syntaxis' (1949) waarin De Groot o.a. na aspek in
Russies en Indo-Germaans verwys. Louw (1963: ??) beskou die persistief
-sa- en die eksklusief -ka- as aspekte. Louw (1963: 163) beskryf aspek
in die Ngunitale soos volg:
"... 'n stellingvan voortdurend teenoor nie-voortdurend en voltooid
teenoor onvoltooid."
Wilkes (1964: 77) onderskei, net soos Swanepoel vir Tswana, ook aspek-
tuele morfeme. Wilkes onderskei die volgende vyf aspektuele morfeme
in Zulu, n1. die persistiefmorfeem -s a-, die potensialismorfeem -nga-;
die eksklusiefmorfeem -ka-, die bepaalde futuritiewe morfeem -za- en
die onbepaalde futuritiewe morfeem -ya-.
Mayevu (1973: 120) noem dat twee aspekte, n1. die perfektief en die im-
perfektief in Tsonga in die verskillende modi onderskei kan word. Hy se
dat die mees algemene fout wat grammatici in die Afrikatale maak, is om
die perfektumvorm van die werkwoord as 'n verlede tyd te beskou. Die
perfektumdui niks anders as 'n voltooide handeling aan nie, terwyl die
imperfektum veronderstel dat die proses waarna deur die werkwoord ver-
wys word, steeds aan die gang is.
3.4 Gevolgtrekking.
Die skrywers wat aspek as 'n werkwoordkategorie in die Afrikatale erken,
is dit wel met mekaar eens dat dit handel om die voltooidheid of onvol-
tooidheid van 'n handeling. Met die uitsondering van Van Wyk (1987),
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is nie een egter bereid om die begrippe tyd en aspek van mekaar 10s te
maak of selfs tyd met aspek te vervang nie, m.a.w. aspek kan steeds in
verskillende tye uitgedruk word. Verder moet ook nog duidelikheid ver-
kry word oor die posisie van die progressief, wat deur die meeste as 'n
aspek beskou word, en die futuritief.
4. Modus.
Grammatici stem, wat die Afrikatale betref, nie ooreen oor die definie-
ring van modus nie en daar is selfs nie eenstemmigheid oor hoeveel modi
onderskei moet word nie.
Griesel (1991: 160) meen dat die grammatici van die Nosionele Skool nie
probeer het om die begrip 'modus' te definieer nie, omdat dit as 'n van-
selfsprekende verskynsel in enige taalsisteem aanvaar is. Kosch (1991:
163) noem dat 'modus' oor die algemeen in die vroeere Noord-Sotho
grammatikas ongedefinieerd gelaat is, wat 'n mens tot die gevolgtrekking
laat korn dat dit as 'n basiese taalkundige kenrnerk of universele katego-
rie beskou is wat nie nodig was om taalspesifiek gedefinieer te word nie.
Die strukturaliste het, volgens Griesel (1991: 161), egter geworstel met
die begrip 'modus', sowel as die identifikasie van modi. Kosch (1991:
164) meen dat die verskille in terminologie misleidend kan wees en die
gevolg is van 'n gebrek aan behoorlike definisies. Daaroor se De Clercq
(1961: 5) die volgende:
"Wat Zoeloe betref, word daar op een uitsondering na, geen af-
doende definisie oor 'modus' en 'tyd' gevind nie."
Daar bestaan wel een aspek rakende modus waaroor gramrnatici wel oor-
eengestern het, n1. dat 'n werkwoord nie in twee modi tegelyk kan optree
me. Van Wyk (1957: 174) se die volgende hieroor t.o.v. Noord-Sotho:
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"It never occurs in Northern Sotho that a predicative appears in
two moods simultaneously."
Vergelyk ook o.a. De Clercq (1961: 6) en Lombard (1985: 140). Hiervol-
gens sou die situatief en die potensialis nie albei as modi beskou kan
word nie in die volgende konstruksie nie:
Re do mo itiya ge re ka mo hwetSa
'Ons sal ham slaan as ons ham kan kry'
Doke ondervind as gevolg hiervan probleme wanneer hy situatief en die
potensialis beide as modi beskou.
Grammatici, soos De Clercq (1961: 5), Louwrens (1990: 10), Makhado
(1973: 83) en Posthumus (1987: 186 & 1993: 95), is dit eens dat daar nog
nie genoeg aandag geskenk is aan die modi in die Afrikatale nie.
Die definisie wat die meeste aangehaal word is die van Doke (1935: 147),
nl.:
"A special form assumed by the verb in order to mark some manner
(modus) in which that connexion between subject and predicate
which every verb implies is viewed by the speaker."
Posthumus (1993: 95) noem dat die definisie vaag is en daarom aanlei-
ding gee tot die verskille in die aantal en tipes modi in die Afrikatale,
Verder kan dit nie as 'n aanvaarbare definisie vir die Afrikatale dien nie.
In die meeste definisies word nie al die taalwetenskaplike dissiplines, nl.
fonologie, morfologie, semantiek en sintaksis in aanmerking geneem nie.
Aan die antler definisies oar modus, sal verderaan, maar veral in 'n latere
hoofstuk, aandag geskenk word.
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Louwrens (1990: 10) en Makhado (1973: 83) sien die oorsaak van hierdie
probleem as die invloed van die Wes-Europese tale op die beskrywingvan
die Afrikatale. Hulle sluit daarmee aan by Palmer (1986: 8) wat die vol-
gende beweer:
"Many of the grammars are written in fairly traditional terms and
present modal systems that look very similar to those of familiar
languages, so that there is a strong suspicion that the traditional
categories have merely been imposed upon the language."
Ten spyte van die onbevredigende stand van sake rakende die modi in die
Mrikatale,het sekere taalkundiges gepoog om aandag te skenk aan die
begrip modus ten einde meer duidelikheid daaroor te verkry. Vervolgens
sal aandag geskenk word aan die bestaande beskouinge oor modus in die
Afrikatale.
4.1 Modus in Noord-Sotho.
Die vroegste literatuur oor Noord-Sotho word gekenmerk deur groot ver-
skille in die aantal modi wat onderskei kan word. By die latere skrywers
heers daar egter meer eenstemmigheid oor die meeste modi.
K. Endemann (1876: 72) onderskei 7 modi in Noord-Sotho, n1. infinitief,
imperatief, indikatief, potensialis, situatief (partisipium), kondisionalis
en optatief. T. Endemann (1939: 100-110) onderskei egter net 6 modi.
Hy erken die situatief en potensialis nie as modi nie, maar voeg die sub-
junktief by. Dit is slegs hierdie twee skrywers wat die kondisionalis en
optatief as modi onderskei, waarskynlik a.g.v. die invloed van Duits, waar
hierdie modi voorkom (vgl. Streitberg 1896: 281).
Ziervogel (1953: 86) onderskei slegs 6 modi. By erken nie die relatief en
konsekutief as modi nie, maar wel die potensialis. T.o.v. die konsekutief
102
is hy van niening dat dit die verhalende tyd uitdruk en noem dit ook die
verhalende tyd. Ziervogel (1969: 76) voeg ook nog die habitualis as
modus by, met die gevolg dat Ziervogel eintlik 7 modi in Noord-Sotho
onderskei.
Lombard (1985: 141-142), Louwrens (1990: 12) en Van Wyk (1981: 88 &
1987: 284) onderskei die volgende 8 modi vir Noord-Sotho, nl. indikatief,
situatief, relatief, konsekutief, subjunktief, habitualis, infinitief en
imperatief. Die potensialis word nie deur hulle as modus erken nie.
Lombard (1985: 140-142) onderverdeel die modi van Noord-Sotho vol-
gens bepaaldekenmerke in verskillende groepe. Dietwee hoofgroepe is
die predikatiewe en nie-predikatiewe modi. Die nie-predikatiewe modi,
die infinitief en imperatief, vertoon nie 'n onderwerpskakel nie en is nie
suiwer werkwoorde nie, aangesien hulle ook kenmerke van ander woord-
kategoriee vertoon, by. die infinitief het ook naamwoordelike kenmerke
en die imperatief het ook kenmerke van interjeksies. Vgl. ook Van Wyk
(1981: 89).
Die predikatiewe modi vertoon altyd 'n onderwerpskakel en is suiwer
werkwoorde. Hierdie groep word verder deur Lombard (1985: 141-142)
onderverdeel in onafhanklike en afhanklike modi. Die beginsel van on-
derskeid is dat sekere modi afhanklik is van ander bekende gegewe feite
om as modus te kan realiseer. Hulle is die konsekutief, subjunktief en
habitualis. Verder onderskei hulle geen 'tye' nie.
Die onafhanklike modi is weer nie aangewese op feitlike gegewens nie en
onderskei ook verskillende 'tye'. Om laasgenoemde rede noem Van Wyk
(1981: 88) hulle die temporale modi. Wanneer hy egter later (1987: 283-
284) die begrip tyd vervang met die begrip aspek, verkies hy om na hulle
te verwys as die aspektuele modi, aangesien hulle dan aspek onderskei.
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Posthumus (1987: 186-187) sien Van Wyk (1981: 88-89) se groeperingvan
die situatief onder die temporale modi as 'n teenstrydigheid. Hy noem
dat, aangesien die afhanklike modi semanties voorafgaande handelinge
of toestande impliseer, die situatief net sowel daaronder gegroepeer kon
word. Indien dit welso is, sal dit dalk nodig wees om 'n verdere groepe-
ring te doen waaronder die situatief geplaas kan word as 'n afhanklike
modus wat tyd of aspek onderskei. Dit is wel nodig om daarop te let dat
Van Wyk (1981 & 1987) nie melding maak daarvan of die temporale of
aspektuele modi onafhanklike modi is nie.
Die onafhanklike modi word verder deur Lombard (1985: 142) onderver-
deel in die stellende modus, t.w, die indikatief, en die bepalende modi,
nl. die situatief en relatief.
'n Belangrike eienskap van die kategorie van modus is, dat die modi me-
kaar onderling uitsluit; die aanwending van 'n besondere modus verhoed
die gebruik van 'n ander modus.
4.2 Modus in die ander Sothotale.
Die drie Sothotale, nl. Noord-Sotho, Suid-Sotho en Tswana, word saam
geklassifiseer in dieselfde taalgroep a.g.v. die noue verhouding en oor-
eenkoms wat daar tussen die tale bestaan. Wanneer die modale sisteem
van die drie tale egter vergelyk word, lyk dit asof daar fundamen tele ver-
skille voorkom. Waar Lombard (1985), Louwrens (1990) en Van Wyk
(1981 & 1987) 8 modi in Noord-Sotho onderskei, erken Doke & Mofo-
keng (1957: 185-240) 6 modi vir Suid-Sotho, terwyl Cole (1955: 235-273)
slegs 5 vir Tswana noem.
Doke & Mofokeng (1957: 186) beskou die potensialis as 'n modus in
Suid-Sotho, maar Lombard (1985), Louwrens (1990) en Van Wyk (1981
& 1987) en Cole (1955) erken geensins so 'n modus vir Noord-Sotho en
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Tswana onderskeidelik nie. Daarteenoor erken Cole (1955: 259) 'n kon-
disionalis as modus in Tswana, terwyl Lombard, Louwrens en Van Wyk
en Doke & Mofokeng (1957) dit nie as 'n modus in Noord-Sotho en Suid-
Sotho onderskeidelik erken nie.
Sandilands (1953) maak melding van enkele modi in Tswana, nl. die po-
tensialis, subjunktief en habitualis. Wat egter van belang is, is dat
Sandilands (1953: 263) daarvan melding maak, dat aangesien ka as 'n
voltydse werkwoord gebruik kan word, dit die feit ondersteun dat die sg.
potensiele modus eerder 'n geval is van 'n hulpwerkwoord (ka) wat 'n
hoofwerkwoord voorafgaan.
Cole (1955: 235-236) onderskei 5 modi vir Tswana, wat hy dan onderver-
deel in onbepaalde (non-finite) en primere en sekondere bepaalde (fi-
nite) modi. Guma (1971: 157-158) volg dieselfde indeling as Cole.
Ferreira & Malepe (1968: 111-112) onderskei vir Tswana 7 modi wat oor-
eenstem met Ziervogel (1969) se indeling vir Noord-Sotho. Swanepoel
(1975: 58-69) onderskei ook-7 modi, maar erken egter we er die konseku-
tief as modus in die plek van die potensialis.
Doke & Mofokeng (1957: 186) onderskei die volgende ses modi t.o,v.
Suid-Sotho, nl. infinitief, imperatief, indikatief, potensialis, partisipium
(situatief) en subjunktief.
Kruger (1971: 173) onderskei vir die Sothotale dieselfde 8 modi as wat
Lombard (1985), Louwrens (1990) en Van Wyk (1981 & 1987) vir Noord-
Sotho onderskei. Hy onderverdeel die modi in onafhanklike modi (indi-
katief, konsekutief, imperatief en habitualis) en afhanklike modi (partisi-
pium, subjunktief, infinitief enrelatief).
4.3 Modus in ander Mrikatale.
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De Clercq (1961: 5 & 17) onderskei 7 modi vir Zulu, wat met die indeling
van Lombard (1985), Louwrens (1990) en Van Wyk (1981 & 1987) vir
Noord-Sotho ooreenstem. Die enigste modus wat hy nie erken nie, is die
habitualis.
Posthumus (1993: 95) erken nie die relatief en habitualis as modi nie,
maar voeg vir Zulu die kwalifikatief by. Die meeste skrywers onderskei,
volgens beide Posthumus (1991) en Wilkes (1991) 'n subjunktieweverlede
tyd in Zulu. De Clercq (1961: 11-17) en Posthumus (1991: 91-95) beskou
hierdie werkwoordvorme as 'n aparte modus, nl. die konsekutiewe modus
en nie as subjunktiewe verlede tyd werkwoorde nie. Daarmee sluit hulle
aan by Lombard (1985), Louwrens (1990 en Van Wyk (1981 & 1987) wat
dieselfde beskouing t.o,v, die konsekutief in Noord-Sotho het. Wilkes
(1991: 61-66) kom egter tot die gevolgtrekking dat die subjunktiewe ver-
lede tyd in Zulu inderdaad 'n verlede tydsvorm van die subjunktiewe mo-
dus is. Hiermee verander hy sy standpunt van 1964, waar hy saam met
Posthumus (1983) De Clercq se standpunt huldig.
Griesel (1991: 194) noem dat hierdie verskillende opvattings dui op 'n
worsteling met anomalie. Daarmee bedoel Griesel (1991: 12) 'n pro-
bleem of vraagstuk in die betrokke studieveld wat nie bevredigend deur
die aanwending van die betrokke paradigma of model opgelos kan word
nie. Hy se verder (bI. 194) dat dit in werklikheid nie gaan om die katego-
riale status van die konsekutief nie, maar om die hele paradigma van mo-
. dus en tyd waarbinne navorsers hierdie werkwoordvorm evalueer.
Van Rooyen (1984: 71) kom weer met 'n totaal ander siening betreffende
modus na Yore. Hy sien die begrip modus as 'n fenomeen van suiwer se-
mantiese aard en stel die realiteit as norm, ten opsigte waarvan die ver-
houding van die semantiese aard van die werkwoordvorme in Zulu ge-
toets word. Van Rooyen (1984: 82) onderskei slegs drie modi in Zulu, nl.
indikatief, subjunktief en imperatief. Hy voel dat die afhanklike vorme
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soos die situatief en konsekutief modaal eintlik onder die indikatief tuis-
hoort. Verder blyk dit dat die subjunktief in Zulu dikwels sy modaliteit
prysgee en dan suiwer verhalend funksioneer.
Davey (1973: 8) deel die modi in Xhosa primer op grond van semantiese
kriteria in en haal o.a. Lyons (1968: 308) se beskrywing van modaliteit
aan, n1.:
"At least three 'scales' of modality may be relevant. The first is
the scale of 'wish' and 'intention'... The second scale is that of
'necessity' and 'obligation'... The third is that of 'certainty' and
'possibility' ."
Daarvolgens onderskei Davey die volgende modi vir Xhosa, n1. infinitief,
imperatief, indikatief, partisipium en subjunktief. Daar moet daarop ge-
let word dat Lyons se definisie geld t.o.v. modaliteit en nie modus nie.
Dit beteken dus dat Davey (1973) en Van Rooyen (1984) nie 'n onder-
skeid tref tussen modus en modaliteit nie.
Met verwysing na Venda onderskei Makhado (1973: 85) 4 modi, te wete
die indikatief, imperatief, potensialis en infinitief. Hy gee egter geen
kriteria waarvolgens hy die vasstelling van die modi doen nie. Die ver-
teenwoordiging van 'n bepaalde klasprefiks is volgens horn 'n deurslagge-
wende kenmerk. Daaroor het Makhado (1973: 85) die volgende te se:
"Of the moods mentioned above, one may consider the infinitive as
though not having the qualities of a mood; yet the fact is that it
represents a particular class prefix ... I think it deserves to be
regarded as such, ..."
4.4 Definisies oor modus.
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Daar is reeds aan enkele definisies betreffende modus aandag gegee.
Vervolgens sal aan enkele verdere definisies aandag geskenk word.
De Clercq (1961: 6) gee 'n tentatiewe definisie van modus, in aansluiting
by 'n ongepubliseerde definisie van Van Wyk, wat soos volg lui:
"Modus is 'n reeks morfologiese (werkwoord) strukture met 'n ge-
meenskaplike betekenismoment na aanleiding waarvan so 'n reeks
oor bepaalde addisionele valensie(s) beskik."
Kruger stel voor dat die aangewese metode waarskynlik sou wees om mo-
dus in Sotho in terme van die morfologiese, die sintaktiese en die seman-
tiese taalbeginsels te formuleer. Die enigste definisie van modus waarby
hierdie beginsels inbegrepe is, is, volgens Kruger (1971: 11), die van
Ziervogel (1959: 142), wat se:
"The mood indicates the form assumed by a predicative to show
how the speaker views the relation between subject and predica-
tive."
Die eerste gedeelte verwys na die morfologiese, die tweede na die sernan-
tiese hoedanighede. In Ziervogel se verduideliking verder aan, kom die
sintaktiese aangeleentheid ook ter sprake. Voorts word ook aansluiting
gevind by Ziervogel (1959: 142) se bewering dat:
"In Bantu, form plays a very important part in the whole linguistic
set-up, and in the case of moods no less than in other spheres."
Swanepoel (1975: 57) kan Ziervogel se definisie om twee redes nie aan-
vaar nie. Eerstens noem Swanepoel dat 'n modus nie gedefinieer kan
word op grond van die vormkenmerke (morfologies) wat 'n predikatief
aanneem nie, aangesien die vormkenmerke slegs toevallig is van die be-
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paalde modus. Tweedens druk 'n modus ook nie 'n bepaalde verhouding
tussen onderwerp en werkwoord uit nie, omdat nie alle modi onderwerpe
kan neem nie.
Die aangewese wyse, volgens Swanepoel (1975: 57), om 'n modus te defi-
nieer, is om dit te doen aan die hand van die eie semantiese, morfolo-
giese en valensionele kenmerke daarvan. Op grond hiervan definieer
Swanepoel modus as volg:
'''n Modus is 'n gesegde wat in 'n bepaalde verhouding staan tot 'n
voorafgaande of daaropvolgende genoemde of veronderstelde ge-
segde, of andersgestel: 'n modus druk 'n gesegdeverhouding uit."
Swanepoel (1975: 57) meen dat hierdie verhouding proefondervindelik
vasgestel moet word. 'n Modus gee aan 'n gesegde ander gebruiksmoont-
likhede wat nie berus op morfologiese kenmerke nie, alhoewel elke mo-
dus soms gekenmerk word deur bepaalde vormverskynsels.
Louw (1963: 49) definieer modus morfologies en sintakties as volg:
"modusvorme dui vormlik die verskillende sintaktiese wyses aan
waarop 'n predikatief gerealiseer word."
Posthumus (1983: 3-4) is ook van mening dat die morfologiese vorm al-
leen nie tiperend is van 'n besondere modus nie. Die modi deel in die
morfologiese kategoriee. Die werkwoord zihamba, in Zulu, kan bv, 6f
indikatiefmodus 6f partisipiale modus wees, soos uit die volgende voor-
beelde blyk:
1) Izinsizwa zihamba manje ukuze zithole isitimela.
'Die jongmanne loop nou, sodat hulle die trein kan haal.'
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2) Ziyacula izinsizwa uma zihamba.
'Die jongmanne sing as hulle loop.'
Posthumus (1983: 253) definieer modus as volg:
"... diewerkwoordkategoriewat diewerkwoord se sernanties-sintak-
tiese gebruik in verskillende tipes hoofsinne en bysinne markeer."
Van Rooyen (1984: 74) aanvaar 'n semantiese definisie van J. Gonda vir
Zulu, wat soos volg lui:
"Mood is a means of intimating the speaker's view or conception
of the relation of the process expressed by the verb to reality."
Van Wyk (1987: 285) definieer die modi as daardie kategoriee wat die
grammatiese eienskap deel dat hulle geassossieer kan word met verskil-
lende tipes sinne in diepte en oppervlakte strukture. Daaronder on-
derskei hy drie groepe nl. aspektuele modi, afhanklike modi en nie-
predikatiewe modi.
Griesel (1991: 170) beweer dat die kenmerkende strukturalistiese tenden-
se om segmente te definieer en dan teenoor mekaar te stel nie deur Doke
t.o,v, die modi in die Afrikatale deurgevoer is nie. Die paradigmatiese
skarnier waarna Griesel verwys kom dus nie by Doke, t.o.v, die modi,
voor nie. Griesel (1991: 171) se verder dat die studie van die klassifika-
sie van modi kumulatief is. 'n Mens kan verwag dat 'n paradigmatiese
skarnier eers sal voorkom wanneer die hele begrip 'modus' laatvaarword
ten gunste van 'n nuwe benadering. Hy haal dan Wilkes (1988: 256) aan
wat dit soos volg opsom:
"Despite its long history in African linguistics, only limited re-
search involving moods has hitherto been undertaken .... One some-
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how gets the impression -that linguists never knew exactly how to
approach the problem of moods in the African languages. This is
not surprising when we realise that the concept, mood, really has
no place in African grammars: What has always been called mood
in African linguistics has absolutely nothing to do with mood at all.
Le. with the manner in which an act, event or fact is conceived,
whether as actual, contingent, possible, desirable, etc.... Moods
are merely different sentence types."
4.5 Gevolgtrekking.
Die uiteenlopende definisies en verskillende indelings van die modi in
die Afrikatale lei tot groot verwarring. Daar word by. ongeveer 11 ver-
skillende modi onderskei. Die volgende 5 modi word deur al die geraad-
pleegde werke, met die uitsonderingvan Makhado (1973) en Van Rooyen
(1984), onderskei, nl. indikatief, infinitief, imperatief, situatief en sub-
junktief.
Die 'modi' waaroor daar nie eenstemmigheid bestaan nie, is die potensia-
lis, konsekutief en habitualis. Dit is slegs K. Endemann (1876: 72) en T.
Endemann (1939: 100-110) wat die kondisionalis en optatief as modi be-
skou, aangesien hulle in Duits as modi voorkom. Geeneen van die late re
skrywers onderskei hulle egter as modi nie. Die kwalifikatief kom nie in
Noord-Sotho voor nie.
5. Samevatting.
Na aanleiding van die uiteenlopende beskouinge en klassifikasie van die
kategoriee tydvorm, aspek en modus, moet die kategoriee in die Afrikata-
le weer in oenskou geneem word ten einde sover moontlik 'n duideliker
en meer algemeen aanvaarbare opvatting te verkry. Die meningsverskil
kan toegeskryfword aan die feit dat sommige skrywers werkwoordkatego-
111
riee beskou as wesenskenmerke van taal en dat dit dus volstrekte univer-
salia is. Griesel (1991: 194) skryf dit toe aan hoof- en onderstrome binne
die studieveld van die Afrikatale.
Die bespreking van universalia in hoofstuk 2 sal in gedagte gehou moet
word by 'n herbeskouing van die werkwoordkategoriee. In aansluiting
daarmee moet ook weer eens gekyk word na die korrekte metode vir taal-




1. Die universaliteit van tydvorm, aspek en modus.
T'ydv orm, aspek en modus word beskou as universele kategoriee, van-
wee die feit (vgl, hoofstuk 2; 5.l) dat algemeen aanvaar word dat hulle
in alle tale voorkom en wesenskenmerke van taal is. Om dieselfde rede
kan die genoemde kategoriee ook as pseudo-universalia beskou word.
Dit het die bestudering van die kategoriee in die Afrikatale bemoeilik.
In hoofstukke 3 en 4 is reeds aangetoon dat die kategoriee ty dv orm,
aspek en modus nie universeel is nie. Die kategoriee is nie wesensken-.
merke van taal nie. 'n Taal kan nog as taal funksioneer sonder hierdie
kategoriee. Hulle is veel eerder beskikbare kategoriee waarvan 'n taal
gebruik kan maak.
Die twee moontlike benaderings wat gevolg kan word vir taalbeskrywing,
sal vervolgens teen mekaar opgeweeg word.
2. Die universalistiese benadering tot werkwoordkategoriee teenoor
die beskrywende (taalspesifieke) benadering.
Soos reeds in hoofstuk 2 aangedui, het beide Bloomfield (1935: 20) en
Doke (1935: 2) gepoog om 'n onbevooroordeelde benadering tot taalbe-
skrywing te volg. Daardeur word gepoog om vooropgestelde idees oor
universele kategoriee en kenmerke te vermy. Beide Bloomfield en Doke
het toevallig die beginsel wat vandag as formele universalia genoem
word, aanvaar. Bloomfield (1935: 297) verwys na kenmerke "resulting
from universal factors" wat, volgens horn, inherent in die natuur van
menslike taal teenwoordig is. Doke (1935: 3) verwys weer na "a remark-
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able underlying similarity in all grammatical systems, a uniformity of
method in language expression and structure through all human speech".
Bloomfield en Doke is egterversigtig teenoor oorhaastige veralgemening,
veral wat substantiewe universalia betref en stel eerder 'n benadering
voor waarvolgens elke taal volgens sy eie aard ontleed word. Chomsky
en Halle (1968) se universele fonologiese kenmerke, die mees versigtige
en volledig uitgewerkte sisteem van substantiewe universalia in die TG-
teorie, is gebaseer op 'n versigtige observasie en vergelykingvan inligting
van verskillende tale. In beginsel het hulle die metodologiese prosedure
gevolg wat in die sienings van Bloomfield en Doke gerrnpliseer is.
Griesel (1991: 68) beskou Doke as die 'skarnier' tussen twee periodes, nl.
wat hy a) die missionere periode met sy nosionele model en b) die akade-
miese periode met sy strukturele model, noem. Doke verteenwoordig dus
die oorgang van die een periode na die ander. Hy was eers in die sen-
dingveld en het daarna tot die akademie toegetree. Ziervogel (1964:
212) meen ook dat die studie van die Bantoetale in Suid-Afrika 'n defni-
tiewe keerpunt bereik het met C.M. Doke se Textbook of Zulu
Grammar in 1927, waarin hy sy nuwe teorie oor Bantoetaalkunde toe-
pas.
Tydens die pre-Dokiaanse periode, wat deur Ziervogel (1964: 209) die
pioniersperiode genoem word, is grammatikas van die Afrikatale hoof-
saaklik deur sendelinge geskryf. Hulle het min kontak gehad met hulle
stamlande se evolusionistiese linguistiek, wat in die tyd ontwikkel het en
invloed begin uitoefen het. Die kennis van Klassieke en Europese tale
is as voldoende vir die beskrywing van die taalsisteme van die Afrikatale
beskou. Hierdie model vir taalbeskrywing word deur Griesel (1991: 66)
die nosionele model genoem.
Die Nosionele model het sekere begrippe, soos o.a. modus, as universeel
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aanvaar en dit nie nodig geag om dit taalspesifiek, m.a.w. vir by. Noord-
Sotho of Zulu, te definieer nie. Griesel (1991: 66) haal Richard e.a.
(1990: 195) aan wat 'n nosionele grammatika as volg definieer:
"... a grammar which is based on the belief that there are catego-
ries such as tense, mood, gender, number and case which are avail-
able toall languages although not all languages make use of them."
Griesel (1991: 67) haal ook die volgende uit Richard e.a (1990: 195-196)
aan:
"Traditional grammar was often notional in its approach but some-
times attempted to apply some categories to a language without
first investigating whether they were useful and appropriate for de-
scribing that language."
Ziervogel (1964: 209) meen dat hoewel die meeste boeke wat deur die
sendelinge geskryf is, nie bedoel was as suiwer wetenskaplike gramrna-
tiese uiteensettings nie, hulle elkeen vir die taal wat hy bedien het, 'n
byna onuitwisbare invloed op die benadering van die taalstruktuur nage-
laat het.
Intussen het, volgens Griesel (1991: 67) en Ziervogel (1964: 213), die
evolusionisme en strukturalisme tot stand gekom wat ook in die linguis-
tiek invloed uitgeoefen het. Die periode na Doke, dus vanaf ongeveer
1927, word deur Griesel (1991: 68) die akademiese periode genoem. Die
navorsers t.o.v. die Afrikatale was akademici wat vatbaar was vir en in
kontak was met die nuwe linguistiese sienings in die buiteland. (Vgl.
hoofstuk 2 t.o,v, Bloomfield en die geskiedenis van universalia.) Die
kontak is moontlik gemaak d.m,v. studie in die buiteland en die lees van
geskrifte van oorsese linguiste. Sodoende oefen die paradigmas van
mense soos o.a. Schleicher, Bleek, Meinhof, de Saussure, die Praagse
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Skool, Bloomfield, Reichling en Chomsky hul invloed uit.
Griesel (1991: 68) noem hulle benadering 'n strukturele benadering,
waarvolgensbegrippe sooswerkwoordkategoriee taalspesifiek gedefinieer
moet word.
Kosch (1991:'18) maak 'n meer verfynde indeling van die periodes van
taalbeskrywing in die Afrikatale. Sy onderskei die volgende ses periodes:
1) Die impressionistiese periode. Dit strek vanaf die eerste eeu n.C.
tot ongeveer die helfte van die sewentiende eeu. (Vgl. Kosch,
1991: 19).
2) Die Latynse periode. Dit strek vanaf ongeveer 1659 tot ongeveer
die derde dekade van die negentiende eeu. In die tyd is Latyn as
norm vir taalbeskrywing gebruik. (Vgl, Kosch, 1991: 19).
3) Die tradisionele periode. Dit strek vanaf ongeveer 1826 en word
ook die pre-Dokeaanse periode of die klassieke periode genoem,
omdat die klassieke tale as norm vir taalbeskrywing gedien het.
Grammatikas is deur sendelinge en nie-moedertaalsprekers opge-
stel. (Vg!. Kosch, 1991: 20 e.v.).
4) Die funksionele periode. Dit staan ook bekend as die Dokeaanse
periode en strek vanaf ongeveer 1927. Grammatikas is opgestel
deur opgeleide taalkundiges. (Vgl. Kosch, 1991: 39 e.v.).
5) Die strukturele periode. Dit word deur Kosch (1991: 76 e.v.) ook
die Van Wyk era genoem. Sy beskou dit as die Europees georien-
teerde strukturalisme wat vanaf ongeveer 1958 'n oplewing getoon
het. In die tyd is sekere van Doke se teoretiese prinsipes as afwy-
kend en onvoldoende beskou.
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6) Die moderne periode. Kosch (1991: 89 e.v.) beskou dit as die
oplewing van die TGG vanaf ongeveer 1975.
Hoe die periodes ingedeel word, hoeveel en watter periodes onderskei
word, is nie hier van veel belang nie. Hulle kom almal wel neer op 'n
ontwikkeling in die beskrywing van die Afrikatale, Dit is 'n ontwikkeling
vanaf 'n beskrywing gebaseer op die invloed van die klassieke Europese
tale na 'n beskrywing wat gebaseer is op die eienskappe wat eie aan die
taal self is. Die Afrikatale het horn losgemaak van die invloed van die
Europese tale en baseer sy beskrywing op die feite en kenmerke wat die
taal self oplewer.
Griesel (1991) se nosionele en strukturele modelle stem ooreen met wat
Van Wyk (1987) die universalistiese en deskriptiewe benaderings tot
taalbeskrywing onderskeidelik noem. Die twee benaderings is vir hierdie
studie van belang en sal vervolgens aandag geniet ten einde hulle van me-
kaar te onderskei en 'n keuse uit te oefen.
Volgens Bloomfield en Doke se metodologiese benadering moet die taal-
wetenskaplike nie vra hoe 'n gegewe grammatiese kategorie of kenmerk
in 'n taal uitgedruk word nie, maar eerder watter kenmerke eie is aan 'n
sekere taal en hoe hulle vir daardie taal beskryf moet word. Hierdie be-
nadering word die deskriptiewe benadering genoem. Die beskrywende
taalwetenskap is hoofsaaklik gemoeid met taalspesifieke verskynsels, be-
ginsels en begrippe.
Teenoor die deskriptiewe benadering tot taalbeskrywingword die univer-
salistiese benadering aangetref. Daarvolgens word sekere kenmerke as
universeel in alle tale beskou en beskryf en die taak van die taalweten-
skaplike is om die kenmerke in tale aan te toon. Daarvolgens word kate-
goriee soos tydvorm, aspek en modus as wesenskenmerke van taal ge-
sien. Hulle kom dus in alle tale voor. Die besondere taalwetenskaplike
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moet dus hierdie kategoriee gaan soek in die taal wat hy bestudeer en
klassifiseer en definieer volgens die universele definisie wat aan die
kategoriee toegeskryf is. Die moderne Afrikataal taalwetenskaplikes het
hulself gelukkig losgemaak van die boeie van die tradisionele Latynse
grammatika. Die skade is egter reeds gedoen, sodat sekere universele
begrippe, afkomstig van die tradisionele grammatika, soos o.a. die werk-
woordkategoriee van Noord-Sotho, vandag nog steeds oorleef het.
2.1 Die universalistiese benadering.
Van Wyk (1987: 276) si en die metodologiese veronderstellings wat die
universalistiese toepassing van modi, tydvorme en sekere ander begrip-
pe in die beskrywing van Noord-Sotho (en ook ander Afrikatale) ten
grondslag le, as die volgende:
1. Tye, modi en sekere individuele kategoriee, soos 'teenwoordige
tyd' is ingebore in taal en kom daarom in alle tale voor. Die taal-
kundige moet bloot net aantoon hoe hierdie kategoriee in die taal
realiseer.
2. Hierdie kategoriee is boonop so vanselfsprekend dat dit nie nodig
is om hulle te definieer, soos wat dit nodig is om met taalspesifieke
begrippe, soos 'reversief', 'potensieel', 'ideofoon', ens., te doen nie.
Taalbeskrywingword grotendeels bei"nvloed deur die wyse en metodewat
taalkundiges gebruik om universalia vas te stel en om die soorte universa-
lia te onderskei. Die vasstelling van universalia is reeds in hoofstuk 2
bespreek en daar is aangetoon hoeverkeerde opvattinge t.o,v. universalia
tot foutiewe taalbeskrywing kan lei. Dit word duidelik gesien in die uni-
versalistiese benaderingwaar die verkeerde metode vir die vasstellingvan
universalia gelei het tot die aanvaarding van tydvorm, aspek en modus
as wesenskenmerke van taal.
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Van Wyk (1987: 277) toon aan dat hierdie benadering die beskrywing van
werkwoordkategoriee in Noord-Sotho op drie maniere verdraai het. Die
drie maniere word vervolgens kortliks genoem.
In die eerste plek is sekere kategoriee verkeerd beskryf a.g.v. oppervlak-
kige vertalingsekwivalente met kategoriee in die Europese tale. Die
beste voorbeeld hiervan is die sg. 'teenwoordige tyd' wat in taUe gramma-
tikas en handboeke oor Noord-Sotho voorkom. 'Teenwoordige tyd' word
selde duidelik gedefinieer. Die logiese interpretasie daarvan is om dit
te sien as die uitdrukking van 'n aksie wat nou, op hierdie tydstip, in die
hede plaasvind. Volgens Doke (1935: 176) beteken teenwoordige tyd 'ex-
pressing present time'.
Met die teenwoordige tyd word bedoel dat die koderingstyd saamval met
die verwysingstyd. Verder word normaalweg na die ongemerkte vorm
van die werkwoord verwys as die 'teenwoordige tyd'. Hierdie definisie
van die teenwoordige tyd kan egter nie op Noord-Sotho van toepassing
gemaak word nie vanwee die feit dat 'teenwoordige tyd' werkwoorde, of
die ongemerkte vorm van die werkwoord, dikwels ook gebruik word met
verwysing na die verlede tyd. Vergelyk by. in die volgende voorbeelde,
soos gegee deur Van Wyk (1987: 277), die gebruik van 0 a lwala (indi-
katief 'teenwoordige tyd') en a ej a ('partisipiale teenwoordige tyd') in
die volgende sinne:
ha mpoditse gore 0 a lwala
ke mmone a eja
'hulle het my vertel dat
hy siek was'
'ek het hom sien eet'
Dit blyk eerder of die ongemerkte vorm van die werkwoord in Noord-
Sotho in verband gebring kan word met die onvoltooidheid van 'n hande-
ling.
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· Tweedensword sintaktiese kategoriee in 'n suiwer ad hoc manierverwar
met morfologiese kategoriee in 'n poging om gehoor te gee aan die (ge-
impliseerde) universalistiese definisies van 'tyd' en 'modus', ens. Hier
verwys Van Wyk (1987: 277) na die beginsel van samestelling deur die ge-
bruik van die hulpwerkwoord b a.
'n Tipiese voorbeeld is die erkenning, in baie grammatikas, vgl. bv. T.
Endemann (1939: 93); Mojapelo (1960: 72) en Ziervogel (1953: 86-87),
van 'n 'continuous past tense' (voortdurende verlede tyd). Dit bestaan uit
'n defisiente werkwoordstam be en 'n komplementere werkwoord in die
'situatiewe teenwoordige tyd', bv. ke be ke bolela 'Ek was besig om te
praat'.
Daar kan egter 'n groot aantal konstruksies op presies dieselfde manier
gevorm word. Dit word gedoen deur 'n kombinasie van defisiente werk-
woorde met die stam ba (waarvan be die perfektumvorm is) plus 'n kom-
plernentere werkwoord in die situatief. Die betekenisse van sulke same-
stellings kan afgelei word nit die gesamentlike betekenisse van die hulp-
werkwoord en die komplementere werkwoord. Direkte en geheel en al
korrekte vertalings is in die meeste gevalle nie moontlik nie. Van Wyk
(1987: 277) gee die volgende voorbeelde:
ke do ba ke bolela
ka ba ke bolela
ke swanctse go ba ke
bolela
nka ba ke boletse
ka ba ka bolela
'ek sal besig wees om te praat'
'en toe was ek besig om te praat'
'ek moes besig gewees
het om te praat'
'ek mag gepraat het'
'en toe het ek uiteindel ik gepraat'
Hierdie moontlike kombinasies word, met die uitsondering van K. Ende-
mann (1876: 77 e.v.), wat 'n ongelooflike lang lys van hulle gee, nie as
afsonderlike tye nie, maar as saamgestelde tye, erken. Posthumus (1988:
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140; 1990: 23; 1993: 97) beskou dit as dicrelatiewe tye in Zulu. In sy
artikel ' S a amgestelde tye, modi en aspek t e in N oord-Sotho' be-
spreek Van Wyk (1981) die beginsels van samestelling en die moontlike
samestellings wat aangetref kan word. Hierdie samestellings is sintak-
tiese kategoriee en dus nie van toepassing op hierdie studie waar dit
handel oor morfologiese kategoriee nie.
'n Derde gevolg van die aprioristiese gebruik van die begrippe 'modus'
en 'tyd', is dat dieselfde kategorie deur sekere skrywers as 'n modus en
deur ander as 'n tyd of 'n aspek geYnterpreteerword, afhangende van die
persoonlike interpretasie van hierdie kategoriee. Voorbeelde hiervan is
die potensialis en die konsekutief (vgl. die vorige hoofstuk). Die gevolg
van hierdie verwarring, so os wat reeds in die vorige hoofstuk aangetoon
is, is dat geen twee skrywers oor Noord-Sotho dieselfde aantal werk-
woordkategoriee erken, dieselfde terminologie gebruik of hulle op die-
selfde manier klassifiseer nie.
Van Wyk (1987: 278) wil nie hiermee te kenne gee dat niks sinvol in die
verband gedoen is nie. Baie van dit wat geskryf is, is beslis waardevol.
Die universalistiese benadering het egter in die weg gestaan van 'n onbe-
vooroordeelde,volledige en samehangende analisevan werkwoordkatego-
riee.
2.2 Die deskriptiewe benadering.
Die logiese regstelling is om te doen wat Bloomfield, Doke en die meeste
moderne taalkundiges voorgee om te doen. Dit is om die werkwoordka-
tegoriee te analiseer, te beskryf en te klassifiseer in terme van die eie
aard van die taal, met die uitsluiting van historiese oorwegings en voor-
oordele gebaseer op ander tale, vgl, Doke & Cole (1961: 105). 'n Taal
moet beskryf word soos dit is en nie soos dit in die verlede kon gewees
het nie, of in terme van strukture anders as die taal self nie. Dit beteken
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egter nie dat diachroniese en vergelykende studie oor die hoof gesien
moetword nie. Dit beteken slegs dat sinchronies taalkundige analise nie
met diachronies of vergelykende taalkunde verwar moet word nie. Dit
kan dan verder aan die algemeen taalwetenskaplike oorgelaat word om
vas te stel hoe hierdie kategoriee in die sisteem van substantiewe univer-
salia inpas.
Lyons (1973: 6) beskou die sentrale tema van wat hy die Saussureaanse
strukturalisme noem dat elke taal uit 'n unieke patroon bestaan en dat
die eenhede waaruit uitinge gemaak word slegs in terme van verhoudinge
met ander eenhede in dieselfde taal gel den tifiseer kan word. Daar kan
nie eers vasgestel word wat hierdie eenhede (kategoriee) is en dan pro-
beer word om vas te stel wat die onderlinge strukturele verhoudinge tus-
sen hulle is nie. Taaleenhede verkry slegs hulle bestaan en kenmerke uit
hulle onderlinge verhoudinge.
Drie sodanige onderlingeverhoudinge kan onderskeiword, nl. on d erl ing
eksklusi e], on d erling inklusief en on de rl ing v erenigb aar, vgl. Van
Wyk (1987: 281 & 282). Met onderling eksklusief word bedoel dat kate-
goriee t.o.v, mekaar uitsluitend is, d.w.s. 'n werkwoord kan nie gelyktydig
in die betrokke kategoriee voorkom nie. Onder onderling inklusief word
verstaan dat kategoriee in hulle verhouding tot mekaar insluitend is,
d.w.s. 'n werkwoord moet in albei kategoriee voorkom. Onderling vere-
nigbaar dui daarop dat 'n werkwoord in enige een of meer van die be-
trokke kategoriee kan voorkom.
Die metodologiese veronderstellings of vereistes van die deskriptiewe be-
nadering, wat in hierdie studie aanvaar word, is, volgens Van Wyk (1987:
278), die volgende:
1. Die individuele kategoriee van 'n taal moet vasgestel word op die
basis van groepe woorde wat dieselfde grammatiese kenmerke en
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funksies deel. T.o.v. die werkwoordkategoriee moet diewerkwoor-
de dieselfde grammatiese kenmerke en funksies deel, Die basiese
vraag is dus: watter werkwoordkategoriee kan in die taal op suiwer
grammatiese gronde onderskei word? en nie: watter kategoriee
van tyd, aspek en modus kan in die taal onderskei word?
2. Die onderlinge verhouding tussen hierdie individuele kategoriee
so os hulle hulself openbaar in die grammatiese feite van die taal,
is die enigste basis vir hulle klassifikasie in omvattender katego-
riee. Weer eens is die vraag nie: watter van hierdie kategoriee is
modi, watter is tye, ens.?
3. Elke individuele kategorie en elke omvattende kategorie moet ge-
noem en gedefinieer word op 'n taalspesifieke manier. Selfs indien
welbekende terme soos 'tyd', 'aspek' en 'modus' gebruik word,
moet hulle vir die spesifieke taal waarmee daar besig is, gedefi-
nieer word. Die ge'impliseerde vorm van sodanige definisies sal
dus soos volg wees: tyd (of aspek of x) in Noord-Sotho is ... , en
nie: tyd (of modus ofx) (in die algemeen) is ...
Van Wyk (1987: 278) bied hier, in aansluiting met die pogmgs van
Bloomfield, Doke en andere, die aangewese metode vir die iden tifisering,
klassifisering en defin iering van werkwoordkategoriee. Die metode sal
in hierdie studie toegepas word om die werkwoordkategoriee vir Noord-
Sotho te bespreek.
3. Die klassifikasie van werkwoordkategoriee in terme van tydvorme,
aspekte en modi.
Volgens die universalistiese benadering is dit algemeen aanvaarbaar om
die werkwoordkategoriee van 'n taal te klassifiseer in terme van tydvor-
me, aspekte en modi. Tydvorme, aspekte en modi word aanvaar asof hul-
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le dieselfde in alle tale voorkom en die taalwetenskaplike moet die be-
staande klassifikasie slegs op sy taal van toepassing maak.
Die deskriptiewe benadering onderskei werkwoordkategoriee op suiwer
grammatiese gronde en klassifiseer hulle dan op grond van hulle onder-
linge verhouding in meer komprehensiewe kategoriee. Die kategoriee
word dan vanwee hulle eie aard gedefinieer en benoem. In die proses
kan van bestaande begrippe soos tydvorm, aspek en modus gebruik ge-
maak word, maar dan met 'n aanpassing daarvan t.O.V. die taal waarmee
besig is. Dit is reeds voorheen verduidelik by die metodologiese veron-
derstellings van die deskriptiewe benadering.
4. Positiewe en negatiewe kategoriee.
Elke individuele kategorie het sowel 'n positiewe as 'n negatiewe vorm,
wat dus op afsondelike kategoriee neerkom. Die verskil is egter slegs
morfologies en nie ook semanties en/of sintakties nie. Die verskille tus-
sen alle ander kategoriee is egter sowel morfologies as semanties en/of
sintakties. Om die rede gaan nie in die volgende hoofstuk tussen posi-
tiewe en negatiewe kategoriee onderskei word nie. Die morfologiese
kenmerke van die positiewe en negatiewe vorme sal afsonderlik onder
elke kategorie bespreek word.
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HOOFSTUK 7
DIE INDIVIDUELE WERKWOORDKATEGORIEE VAN
NOORD-SOTHO
1. Inleiding.
In hierdie hoofstukvolg 'n interpretasie van die Noord-Sotho werkwoord-
katcgoriee in terme van die aangewese metode om hulle te beskryf. In
die eerste plek sal die individuele werkwoordkategoriee van Noord-
Sotho, wat volgens die vereistes van die deskriptiewe benadering onder-
skei kan word, bespreek en gedefinieer word. Daarna sal aangetoon word
hoe hierdie individuele kategorie e op 'n natuurlike wyse in meer kornpre-
hensiewe kategoriee gegroepeer kan word. Dit sal alles tesame 'n volle-
dige sisteem van kategoriee vorm. Die klassifikasie en definiering van
die kategoriee is in 'n groot mate gebaseer op die van Van Wyk (1987)
in sy artikel ' Linguistic theory and grammatical description:
The case of the verb categories of Northern Sotho'.
Omdat dit om die grammatiese kategoriee van die werkwoord gaan, is
dit nodig om die morfologiese en semantiese en/of sintaktiese kenmerke
van elk te bespreek. Elke onderafdeling sal gevolglik so os volg ingedeel
word:
1) Inleiding. Hieronder word verwys na die status van die term wat
gebruik word, d.w.s. of dit 'n nuwe term is, of daar ook ander ter-
me is waaronder die kategorie bekend staan en of dit algemeen as
kategorie erken word.
2) Morfologiese kenmerke. Hieronderword die onderskeidende mor-
fologiese kenmerke van die kategorie vir die positiewe en nega-
tiewe vonne afsonderlik genoem. Die morfologiese kenmerke sal
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meesal sonder kommentaar aangebied word, omdat dit om bekende
feite gaan wat nie kontensieus is nie.
3) Semantiese gebruikskenmerke. Hieronder word die semantiese
en/of sintaktiese kenmerke bespreek. Die twee word gesamentlik
gedoen, omdat dit soms om die een, soms om die ander en soms
om albei gaan.
4) Samevatting. Hieronder word die onderskeidende semantiese
en/of sintaktiese kenmerke in 'n definisie in terme van betekenis
en/of gebruik saamgevat, met die veronderstelling dat die morfolo-
giese kenmerke bekend is. Kategoriee kan verskeie semantiese
en/of gebruikskenmerke he. Waarverskillende sulke kenmerke tot
een onderliggende kenmerk teruggevoer kan word, sal die definisie
in terme daarvan bewoord word. Waar dit egter nie moontlik is
nie, sal die definisie bewoord word in terme van die semantiese
en/of gebruikskenmerke wat die betrokke kategorie uniek van alle
ander kategoriee onderskei.
Verder word daarop gewys dat die beskrywing van die werkwoordkatego-
riee gebaseer sal wees op wat bekend is i.v.m. die betrokke kategoriee en
dat daar nie gepoog sal word om buite die kennis om te gaan nie.
2. Die individuele werkwoordkategoriee van Noord-Sotho.
Volgens die vereistes van die deskriptiewe benadering word die volgende




Die indikatief is nie 'n problematiese kategorie nie en het daarom nie
baie verduideliking nodig nie. Dit is 'n algemeen gebruiklike term en by
geen skrywer bestaan daar enigsins enige probleem oor die modale status





Die positiewe vorm is ongemarkeer, d.w.s. daar kom geen spesi-
fieke morfeme voor wat kenmerkend daarvan is nie, bv.:
Batho ba bona ditau
'Die mense si en die leeus'
Batho ba bone ditau
'Die mense het die leeus gesien'
Negatief.
In die negatief word gebruik gemaak van die negatiewe morfeem
ga voor die onderwerpskakel, bv.:
Batho ga ba bone ditau
'Die mense si en nie die leeus nie'
Batho ga ba a bona ditau
'Die mense het nie die leeus gesien nie'
2.1.3 Betekenis en gebruik van die indikatief.
Die indikatief word by uitstek gebruik vir predikate in hoofsinne, maar
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ook vir bysinne wat semanties onafhanklik is van ander sinne. Die werk-
woord in die indikatief dui stellings en vrae in hierdie kontekste aan, bv.:
Ke tseba gore 0 a lwala
'Ek weet dat jy siek is'
Bana ha a bapala na?
'Speel die kinders?'
2.1.4 Samevatting.
Kortwegkan die indikatief gedefinieer word as 'n onafhanklike stellende
predikatiewe kategorie wat spesifiek in hoofsinnevoorkom. Die subjunk-
tief, konsekutief en habitualis kan ook in hoofsinne gebruik word, maar
sulke hoofsinne veronderstel telkens 'n voorafgaande sin, handeling of
gebeurlikheid, terwyl die indikatief nie op enige veronderstelling berus
nie. Daarom kan die indikatief gedefinieer word as die kategorie wat
uniek vir stellings en vrae en in onafhanklike hoofsinne gebruik word.
2.2 Die situatief.
2.2.1 Inleiding.
Die situatief, wat ook algemeen as die partisipiale modus bekend staan,
word algemeen as 'n afsonderlike werkwoordkategorie erken.
2.2.2 Morfologiese kenmerke.
2.2.2.1 AIgemeen.
Die onderwerpskakels lyk soos die in die indikatief, behalwe dat




volgende toonverskille met die indikatief: die onderwerpskakels
van die eerste en tweede persoon enkelvoud, is hoog en nie laag
soos in die indikatief nie, by. ke tlogile: (ge) ke tlogile. Daar
kom ook verskille voor in die toonpatrorie, soos in hierdie voor-
beelde.
Positief,
Enkellettergrepige werkwoordstamme neem 'n stabiliserende e-
voor die werkwoordstam, bv.:
Ke mmone a eja
'Ek het horn gesi en, terwyl hy eet'
Die stabiliseerder val egter weg wanneer enige prefigale morfeem
of defisiente werkwoordvorm na die onderwerpskakel in die werk-
woord optree, bv.:
o mp one ke sa ja
'Hy het my gesi en, terwyl ek nog eet'
Negatief.
Die negatief word gevorm deur die ontkenningsmorfeem sa na die
onderwerpskakel in te voeg. Die uitgang van die werkwoord word
vervang met -e, bv.:
o mpone ke sa some
'Hy het my gesien, terwyl ek nie werk nie'
Die negatief van die perfektum kan op verskeie maniere gevorm
word, bv.:
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1) Die onderwerpskakel word gevolg deur die negatiewe hulp-
werkwoordstam se gevolg deur die konsekutiewe werkwoord,
bv.:
o mpone ke se ka ja
'Hy het my gesien, terwyl ek nie gee et het nie'
2) Die onderwerpskakel word gevolg deur die negatiewe hulp-
werkwoordstam se, gevolg deur die werkwoord in die habi-
tualis, bv.:
o mpone ke se ke je
3) Die onderwerpskakel word gevolg deur die ontkenningsmor-
feem sa, gevolg deur die basiese werkwoordstam, bv.:
o mpon e ke sa ja
Die eerste twee vorme is semanties die ekwivalente van die nega-
tiefvorme, maar nie grammaties nie, omdat hulle meer as een
werkwoord insluit.
2.2.3 Betekenis en gebruik van die situatief.
Die situatief dui hoofsaaklik situasies of omstandighede aan waaronder
ander handelinge plaasvind, soos in bg. voorbeelde. Dit dui dus gelykty-
dige handelinge aan.
Die situatief kan verder ook gebruik word om voorwaardes, kondisies
(vandaar waarskynlik die beskouing oor die sg. kondisionale modus, vgl.




Ge 0 ka n th u s a, ke tlo go lefa RiO
'As jy my help, sal ek jou RIO betaal'
Tydsverloop:
Ke mengwaga ye meraro a soma mo
'Dit isdrie jaar dat hy hier werk'
Die situatiewe bysin kan deur 'n voegwoord ingelei word. Barnard (1987:
32) verkies egter die terme 'konjunktief', 'konjunktiewe woord' en 'kon-
junktiewe woordgroep', aangesien woordgroepe soos go tloga ge en bjalo
ka ge ook konjunktief kan optree, alhoewel hulle nie morfologies as
(voeg-)woorde beskou kan word nie. Sy noem ook (1987: 17) dat die ge-
bruik van voegwoorde soos ge betekenisverandering in die sin teweeg-
bring. Die betekenis van die situatiewe bysin verander van die van gelyk-
tydigheid van handelinge na 'n temporaal-kondisionale betekenis. Daar
moet dus aan 'n voorwaarde voldoen word op die tydstip dat 'n ander
handeling voltrek word. Hier word vervolgens slegs enkele voorbeelde
van voegwoorde wat situatiewe inlei, gegee:
'as, terwyl, wanneer, toe'
o tIo n thusa ge a boa
'Hy sal my help, as hy terugkom'
Kombinasies met ge:
Le ge a ntseba, a ka se nthuse
'H oewel hy my ken, sal hy my nie help nie'
o tIo ithekela mmotoro, ka ge a na le tshelete
'Hy sal vir hom "n motor koop, omdat hy geld
het'
mola: 'terwyl, toe, wanneer, as'
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mohla:
Ba bapala mola ke soma
'Hull e speel, terwyl ek werk'
'wanneer, die tydst ip wanneer'
Ke tlo mmotsa mohla a boa
'Ek sal hom se, wanneer hy terugkom'
Die situatief kan volg op hulpwerkwoordstamme. In die gevalle is dit
moeilik om die situatief as gelyktydig of as 'n situasie te interpreteer.
Let op die volgende voorbeelde uit Lombard (1985: 190):
A bona gore bana ba gagwe ba setseba thomile go nwa bjalwa
'Toe merk hy dat sy seuns reeds begin bier drink het'
Ge re eya Gauteng re lala re nam etse setimela
'Wanneer ons Johannesburg toe gaan, oornag ons op die
trein'
Lebakeng lea 0 thoruile go dula a lwalalwala
'In daardie tyd het hy begin om gedurig si ek er ig te wees'
Die situatief kan nooit in hoofsinne gebruik word nie, maar altyd in by-
sinne, en by uitstek in adverbiale bysinne waarin dit situasies uitdruk
waarin ander handelinge plaasvind.
2.2.4 Kondisionalis of konsekutiewe situatief.
In Noord-Sotho word deur sekere skrywers soos o.a. T. Endemann (1939:
106) en in Tswana deur o.a. Cole (l9SS: 259) 'n konjunktiewe of kondi-
sionale modus onderskei wat semanties ooreenkom met die Duitse kon-
junktief wat vir voorwaarde sinne gebruik word, bv.:
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Wenn ich Geld gehabt hatte, hatte ich das Auto gekauft
'As ek geld gehad het, het ek die motor gekoop'
Die 'modus' word gevorm deur die defisien te werkwoordstam ka in die
situatief in te sluit, bv.:
A ka dira 'As hy sou werk'
Ge tau e ka tangwa, re ka e bolaya
'As die leeu gevang sou word, sou ons hom kon doodmaak'
Barnard (1987: 22) maak meldingvan 'n werkwoordvorm wat morfologies
ooreenkom met die konsekutief, maar semanties met die situatief en wel
met die situatief met ka vervang kan word, bv.:
Wa bona Morekhu a sepela, 0 tsebe gore Morekhu 0 go bone
kgale
'lndien jy !vIorekhu sien loop, dan weet jy dat M orekhu j ou
lankal al gesien het'
Van Wyk (1986: 172) noem die moontlikheid dat die sg. kondisionalis as
'n konsekutiewe vorm van die situatief gesien kan word, na aanleiding
van afleidings wat gemaak kan word a.g.v. die bestaan van 'n konse ku-
tiewe relatief. Dit is egter 'n aspek wat nog deeglik ondersoek sal moet
word, maar vir hierdie studie word daar nie 'n aparte kondisionale modus
onderskei nie. Voorwaardes kan wel deur die situatief uitgedruk word.
2.2.5 Samevatting.
Die situatief is 'n kategorie wat gebruik word om handelinge aan te dui
wat saam met ander handelinge plaasvind. Dit kan egter ook gebruik
word om voorwaardes of tydsverloop aan te dui. Die situatief kan met of
sonder voegwoorde gebruik word. Die unieke gebruik van die situatief
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is om situasies uit te druk waarin ander handelinge plaasvind en kom dus
uniek in bywoordelike bysinne voor.
2.3 Die relatief.
2.3.1 Inleiding.
Die relatief is voorheen met die situatief verwar en selfs as verwant
daaraan of as identies daaraan beskou, vgl. o.a Doke & Mofokeng (1957:
422), Cole (1955: 178) en Ziervogel (1978: 70). Na aanleiding van die
studies o.a. deur Barnard (1987) oor die situatief en deur Kock (1984 &




Die relatief word sowel positief as negatief gekenmerk deur die
suffiks -go, dialekties -ng. Die onderwerpskakel in Klas 1 is a
i.p.v. o. Origens is die kenmerke net soos in die situatief. Let op
die volgende voorbeelde:
Kgomo ye e nwago meetse
'Die bees wat water drink'
Kgomo ye e nwilego m eetse
'Die bees wat water gedrink het'
Kgomo ye e sa nwego m eetse
'Die bees wat nie water drink nie'
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Kgfrmo ye e sa nwago meetse
'Die bees wat nie water gedrink het nie'
2.3.3 Betekenis en gebruik van die relatief.
Die relatief kwalifiseer, omskryf of bepaal 'n antesedent met behulp van
'n werkwoord en kan vertaal word met 'wat, waar (opjinjbyjmee
... ), (m etj vanj 0 0 r ... ) wie " bv.:
Lesogana le le bolelago le soma ka maatla
'Die jongman wat praat werk hard'
Relatiefomskrywings verskyn gewoonlik na die antesedent, maar kan ook
vooraan verskyn, bv.:
ba ba homolago basadi
'vrouens wat stiIbly (en nie praat nie)'
Verder hoef die antesedent nie aanwesig te wees nie, maar hoef slegs ver-
onderstel te word, bv.:
ba ba rekago diphahla 'hullejdiegene wat goedere koop'
Daarword onderskei tussen direkte en indirekte relatiefomskrywings. In
direkte omskrywings is die antesedent die dieptestruktuuronderwerp van
die relatiewe werkwoord, terwyl dit in indirekte omskrywing nie die geval
is nie, vgl. bv.:
sekolo se se agilwego
'die skool wat gebou is'
sekolo se banna ba se agilego
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'die skool wat die mans gebou het'
Die relatiewe voornaamwoord kan in die volgende gevalle weggelaat
word:
1) Wanneer 'n werkwoordelike omskrywing voorafgegaan word deur
'n vooni.aamwoord of enige kwalifikatiewe bepalingvan die antese-
dent, bv.:
sekolo ke sona ha se agilego
'die skool is die een wat hulle bou'
2) Wanneer twee of meer newesgeskikte relatiewe werkwoorde in 'n
relatiefomskrywing optree, bv.:
mosadi yo a binago, a opelago, mme a tshegago
'die vrou wat dans, sing en lag'
A.g.v. die oortolligheidsbeginsel word die onderwerpskakel dikwels i.p.v.
die relatiewe voornaamwoord uit direkte relatiefomskrywing weggelaat,
bv.:
dikgom 0 !Se fulago 'beeste wat wei'
Die relatief kom dus by uitstek voor in relatiewe bysinne.
2.3.4 Die konsekutiewe relatief.
Van Wyk (1986: 167) onderskei 'n alternatiewe relatief in Noord-Soth o
wat gebruik word om na verlede aksies te verwys. Morfologies bestaan
dit uit 'n demonstratief plus 'n relatiewe sinsdeel, wat bestaan uit 'n
skakel wat op -a eindig, 'n morfeem go en 'n werkwoordstam, bv.:
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dikgomo de tau ya go di bolaya
'die beeste wat die leeu doodgemaak het'
Semanties kom ditmet die konsekutief ooreen. Hierdiewerkwoordvorme
word deur Van Wyk (1986: 172) as 'n konsekutiewe relatief beskou, wat
sekere interessante implikasies vir die beskrywing van die werkwoordka-
tegoriee van Noord-Sotho inhou, maar waarop nie verder ingegaan word
me.
2.3.5 Samevatting.




Dit is die werkwoordvorm waarna vroe er verwys is as die teenwoordige
tyd en waarvoor deesdae ook die term onvoltooide tyd gebruik word. In
die vorige hoofstuk is reeds aangetoon dat die vorm van die werkwoord
nie uitsluitlik teenwoordige tyd aandui nie. Dit noodsaak 'n herbeskou-
ing van die kategorie.
2.4.2 Morfologiese kenmerke.
2.4.2.1 Positief.
Daar word twee positiewe vorme onderskei, nl. 'n 1ang vorm en 'n
kort vorm.
Die lang vorm word gekenmerk deur die gebruik van die morfeem
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- a- wat na die onderwerpskakel voorkom, gewoonlik wanneer daar
geen voorwerp of uitbreiding na die werkwoord voorkom nie, bv.:
Monna 0 a soma
Tate 0 a mmitsa
'Die man werk'
'Pa roep horn'
Die kort vorm is 'n ongemerkte kategorie wat slegs gebruik maak
van 'n onderwerpskakel voor die werkwoord, bv.:
Tate 0 sega bjang
Mosadi 0 mmitsa gantsi
'Pa sny gras'
'Die vrou roep horn
dikw els'
2.4.2.2
Van Wyk (1994) sien die gebruik van die lang en kort vorme as
selfstandig en onselfstandig onderskeidelik.
Negatief.
Die onderskeidende kenmerk in die negatief is die werkwoorduit-
gang -e. Die indikatief neem die ontkenningsmorfeem ga voor die
onderwerpskakel, waarvan die van Klas 1 - a- is in die negatief.
Die onvoltooidheids -a- van die lang vorm val weg in die negatief.
Let op die volgende voorbeelde:
Monna ga a some 'Die man werk nie'
Tate ga a sege bjang 'Pa sny nie gras nie'
2.4.3 Betekenis en gebruik.
DIe imperfektum word aangedui deur die ongemerkte vorm van die werk-
woord en dui 'n onvoltooide handeling aan. Dit druk handelinge uit wat
op 'n gegewe oomblik onvoltooid is en wat in die proses is om uitgevoer
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te word, of wat gewoontelik, voortdurend of universeel uitgevoer word.
Die tyd van die handeling word bepaal deur die konteks en nie deur die
werkwoord self nie, alhoewel teenwoordige tyd normaalweg geYmpliseer
word in 'n konteks waar 'n ander tyd nie aangedui word nie. Onder die
imperfektum kan die volgende moontlikhede voorkom:
1. Handelinge wat op die oomblik waarna verwys word, m.a.w. n.a.v.
die verwysingstyd, uitgevoer word en waarmee nog besig is, bv.:
Ke a ngwala
Ke mmone a eja
'Ek skryf'
'Ek het horn sien eet'
2. Handelinge wat 'n gewoonte is of gereeld uitgevoer word, bv.:
Ke a gaga 'Ek rook'
3. Handelinge wat universeel IS, m.a.w. wat bedoel is vir alle tye
dwarsoor die wereld, bv.:
Ditau di ja nama 'Leeus eet vleis'





'Ek werk die hele
dag'





Vroeer is na hierdie werkwoordvorm verwys as die verlede tyd, perfektief
of voltooide tyd. By die verlede tyd gaan die verwysingstyd die koderings-
tyd vooraf. Die handeling waarna verwys word het reeds plaasgevind voor
die uitingstyd. In die geval van Noord-Sotho is hierdie siening van die
verlede tyd, die perfektumvorm of gemerkte vorm van die werkwoord, nie
aanvaarbaar nie, aangesien die 'verlede tydvorm' van die Noord-Sotho
werkwoord dikwels gebruik word om te verwys na handelinge in die hede





'Pa sit, het gaan sit'
'Ons het hemde aan, het hemde
aangetrek'
'Ma is aan die slaap, het aan die
slaap geraak'
2.5.2.1 Positief.
Die positief van die perfektum word gevorm met behulp van die
perfektumekstensie -il... eof een van sy variante, bv.:
Monna 0 rekile puku
Mosadi 0 boletse
Ditau di jele phoofOlo
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'Die man het "n boek
gekoop'
'Die vrou het gepraat'
'Die leeus het die bok
gee et'
2.5.2.2 Negatief.
Die negatief van die perfektum in die indikatief kan op verskillen-
de maniere gevorm word, waarvan die vier moontlikhede bespreek
word. Let egter daarop dat die eerste twee slegs semantiese ekwi-
valente is. Die moontlikhede is die volgende:
1) die negatiewe partikel ga se, gevolg deur die 'n konseku-
tiewe onderwerpskakel, gevolg deur die werkwoord in die
onvoltooidheidsvorm (d.i. die werkwoord in die konseku-
tief), bv.:
Ditau ga se tsa ja phoofOlo
'Die leeus het nie die bok gee et nie'
2) die negatiewe partikel ga se, gevolg deur die werkwoord in
die h ab itu al is, bv.:
Ditau ga se di je phoofolo
3) die negatiefmorfeem g a-, gevolg deur die onderwerpskakel,
gevolg deur die vol t o oidh e ids-Ystat ie we -a-, gevolg deur
die basiese werkwoordstam, bv.:
Ditau ga di a ja phoofo}o
4) die negatiefmorfeem g a-, gevolg deur 'n versmelte vorm van
die onderwerpskakel en dievoltooidheids-/statiewe -a-, ge-
volg deur die basiese werkwoordstam, bv.:
Ditau ga tsa ja phoofo}o
141
Vergelyk die situatief vir die negatief van die perfektum in die
situatief en relatief.
2.5.3 Betekenis en gebruik.
Die perfektum dui op 'n voltooide handeling. Dit druk voltooide aksies
uit wat mag uitloop in 'n staat van voltooidheid. Die tyd van voltooiing
word bepaal deur die konteks en nie deur die werkwoord self nie. Die
normale interpretasie in gevalle waar daar geen konteks bestaan nie, is
verlede tyd. Onder die perfektum korn die volgende moontlikhede voor:






Ke tlo mo thusa
ge ke fihlile
'Die werkers het gis-
ter gaan slaap/geslaap'
'Die werkers het gis-
ter gesterf'
'Ek het aangekorn, ek is hier'
'Ek sal horn help, wan-
neer ek aangekorn het'
2. 'n Toestand wat voortduur, nadat 'n handeling afgehandel of vol-
tooi is, bv.:
Basomi ba robetse 'Die werkers slaap
bjale nou'
Basomi ba hwile 'Die werkers is nou
bjale dood'
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Die konteks waarin die werkwoord gebruik word, bepaal of dit voltooiing
of toestand aandui.
2.5.4 Samevatting.




Uit bestaande literatuur blyk dit dat daar verskillende opvattings oor die
konsekutief bestaan, o.a. dat dit 'n subjunktiewe verlede tyd is, dat dit 'n
onafhanklike tydvorm is en dat dit 'n selfstandige modus van die werk-
woord is.
Die betrokke werkwoordvorme word deur Cole (1955: 272) vir Tswana,
Guma (1971: 185) en Doke & Mofokeng (1957: 445) vir Suid-Sotho en,
volgens Posthumus (1991: 92) deur Davey, Doke, Van Eeden en Ziervogel
e.a. beskou as verlede tydvorme van die subjunktiewe modus. Ook
Wilkes (1991) huldig die siening. Dit impliseer dat die betrokke werk-
woordvorme slegs gebruik kan word vir verlede tyd aksies.
Skrywers soos Sandilands (1953) en Ferreira & Malepe (1968) vir Tswana
en T. Endemann (1939) en Ziervogel (1953 & 1978) vir Noord-Sotho be-
skou die konsekutief as 'n spesiale tyd. Vir Zulu beskou Taljaard en
Bosch in Posthumus (1991) dit as 'n 'narrative tense'.
Alhoewel die term 'subjunktiewe verlede tyd' baie algemeen in die Afri-
katale voorkom, lyk dit asof Noord-Sotho die enigste taal is waar die
konsekutiewe modus van die subjunktiewe modus deur verskeie taalkun-
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diges, soos o.a. Lombard (1985), Louwrens (1991) en Van Wyk (1981 &
1987), onderskei word. Vir Tswana is dit Kruger (1971) en Swanepoel
(1975) wat die konsekutief as 'n modus beskou, terwyl vir Zulu De Clercq




Die konsekutiefword gevorm deur gebruik te maakvan die konse-
kut iew e onderwerpskakel gevolg deur die basiese werkwoord,
bv.:
Ke jele ka sepela 'Ek het g ee et en toe geloop'
Die konsekutiewe onderwerpskakel bestaan uit twee morfeme, nl.
'n k onkordi al e morfeem en 'n k onsekut iewe morfeem -a-wat
met die konkordiale morfeem versmelt. Die volledige reeks konse-




























Klas 15: gwa (en nie ga)
Klas 16: gwa .
Klas 17: gwa
Klas 18: gwa
Die negatief van die konsekutief word gevorm deur die ontken-
ningsmorfeem se na die konsekutiewe onderwerpskakel te plaas en
die uitgang van die werkwoord te verander na -e, bv.:
Ke jele ka se sepele 'Ek het gee et en toe nie geloop
nie'
2.6.3 Betekenis en gebruik van die konsekutief.
Die konsekutief word gebruik vir handelinge wat op ander handelinge
volg. Die ander handelinge kan in 'n vorige sin of in dieselfde sin ge-
noem wees. Die konsekutief kom veral na die perfektum voor en word
dan normaalweg vertaal met en, en toe, en het toe, ens., bv.:
Ke He toropong ka r eka maswi
'Ek het dorp toe gegaan en toe melk gekoop'
Louwrens (1990: 16) onderskei die konsekutiewe bysin van die subjunk-
tiewe bysin, deur te se dat konsekutiewe bysinne, bysinne van gevolg is,
terwyl die subjunktiewe bysinne, bysinne van bedoeling is. Vergelyk die
volgende voorbeelde:
Bedoeling: o nwele mpholo gore a hlokofale
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Gevolg:
'Hy het gif g e drink: (met b edo eling ), sodat hy
moes sterf'
o nwele mph olo a hlokofala
'Hy het gif g e drink en (as 'n gevolg) toe gesterf'
Die konsekutief word ook dikwels na die futuritief en die potensialis ge-
bruik en dan 'kan dit vertaal word met en, en dan, ens., bv.:
Tau e do swara pudi y a e bolaya
'Die leeu sal die bok vang en d it (dan) doodmaak'
o ka tsena wa dula
'Jy kan in k o m en (dan) sit
Lornbard (1985: 154) stel dit ook as 'n moontlikheid dat die konsekutief
op die imperfektum kan volg, waar die handelinge mekaar steeds chrono-
logies opvolg, bv.:
Ke a tsoga ka hlapa diatla ka apara
'Ek staan op en dan was ek hande en d an trek ek a a n'
Die konsekutief word dus by uitstek na ander werkwoorde gebruik en
word om die rede 'n afhanklike kategorie genoem, m.a.w. dit is afhanklik
van 'n voorafgaande sin en dus 'n voorafgaande handeling.
Die konsekutief kan egter ook 'n sin inlui, waar dit as hoofsin optree, en
ook in eenvoudige sinne alleen gebruik word. Dit impliseer dan nog
steeds iets wat vooraf gebeur het, vgl, Van Wyk (1987: 180), bv.:
ra tloga 'ons het (toe) vertrek'
Lornbard (1985: 154) sluit by die siening aan deur die volgende te se:
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"Die ander handeling(e) kan in 'n vorige sin genoem wees, of dit
kan in dieselfde sin genoem wees, of dit kan selfs net bekend wees
aan die hoorder/leser en spreker/skrywer."
Die konsekutief kan slegs gebruik word om enkel aksies wat mekaar op-
volg uit te druk, terwyl die habitualis herhaalde aksies uitdruk en die
subjunktief kousaal gekondisioneerde handelinge uitdruk wat semanties
onversoenbaar is met gebruik saam met die konsekutief.
Hulpwerkwoordstamme, soos die volgende, kan deur die konsekutief ge-
volg word, vgl. Lombard (1985) en Mathibela (1991).
Lombard (1985: 191) gee voorbeelde van die volgende hulpwerkwoord-
stamme wat deur die konsekutief gevolg kan word, nl.: -He 'op "n keer,
eens': -kile 'op "n keer, e ens'; -ke 'glad nie'; -bea 'mettertyd'; -eso
, . , bnog nte, v.:
Naga e kile ya tlala diphoofolo
,Die landstreek was eens vol wild'
Mathibela (1991: 42) maak melding van die gebruik van die konsekutief
in saamgestelde predikate, wat deur Lombard (1985: 188) hulpwerk-
woordgroepe genoem word. Mathibela (1991: 44 e.v.) gee voorbeelde van
die gebruik van die konsekutief sa am met die volgende hulpwerkwoorde,
nl.: -jafiIe 'op die regte tyd'; -nama "da arn a'; -mpa 'v erkieslik:'; -
nna ' a anhou d end'; -tla "mo ontlik:', bv.: Ya nama ya robala 'Daarna
het hy ook gesl a ap'
2.6.4 Gevolgtrekking.
Die feit dat die konsekutief nie net gebruik word na die perfektum nie,
alhoewel dit in die meeste gevalle daarna voorkom, maar ook na die futu-
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ritief en potensialis, weerle enige siening dat die konsekutief 'n verlede
tydvorm, verhalende tyd of selfs 'n subjunktiewe verlede tyd is. Verder
bly die morfologiese vorm van die konsekutief onveranderd in alle geval-
le, wat daarop dui dat die konsekutief nie tyd uitdruk nie. Die tyd word
bepaal deur die voorafgaande hoofsin.
Die konsekutief is 'n kontingente kategorie wat gebruik word om opeen-
volging van handelinge uit te druk en staan neutraal in sy verhouding met
tyd en aspek. Die konsekutief druk dus handelinge uit wat eenmalige
chronologiese opeenvolging aandui.
Van Wyk (1986: 172) onderskei 'n konsekutiewe relatief in Noord-Sotho
en stel die moontlikheid van 'n indikatiewe en situatiewe relatiefwat im-
pliseer dat die konsekutief in die kategoriee kan voorkom. Dit sal dus
impliseer dat die konsekutief as dieselfde tipe werkwoordkategorie as die




Mampuru (1991: ii) meen dat die studie van die habituele modus in
Noord-Sotho tot dusver nog e lernen ter was, aangesien dit slegs die morf'o-
logie en betekenis daarvan uitgelig het. Die rol wat dit in verskeie kon-
tekste speel is nog nie deeglik ondersoek nie. Die volgende verskillende,
en in baie gevalle teenstrydige, sienings kom in bestaande literatuur oor
die habitualis in Noord-Sotho, Suid-Sotho en Tswana voor. Dit word be-
skou as 'n modus, vgl, Franz (s.j.), Lombard (1985), Mojapelo (1960),
Nokaneng (s.j.), Van Wyk (1987) en Ziervogel (1969) vir Noord-Sotho,
Ferreira (1964) vir Suid-Sotho en Sandilands (1953) vir Tswana. Dit
word beskou as 'n subjunktiewe teenwoordige tyd, vgl. Guma (1971), of
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as 'n tyd, vgl, Cole (1955: 271) t.o,v. Tswana. Dit word beskou as 'n
perfektiewe tyd van die subjunktief, vgl Doke & Mofokeng (1957: 235).
Die habitualis is gebonde aan hulpwerkwoorde, vgl. Franz (s.j.), Mojapelo
(1960), Nokaneng (s.j.) en Ziervogel (1969). Dit is afhanklik van hulp-
werkwoordelike konstruksies, vgl. Cole (1955: 271). Dit kan onafhanklik
van hulpwerkwoorde optree. Hierdie siening word gehuldig deur veral





Die onderwerpskakel in die habitualis neem 'n laagtoon en die van
Klas 1 is a- i.p,v. 0-. Die uitgang van die werkwoord is -e, bv.:
Re ya toropong re r ek:e maswi
'Ons gaan dorp toe en koop g ewo onlik melk'
In die negatief word die onderwerpskakel gevolg deur die negatie-
we morfeem se, bv.:
Re ya toropong re se reke maswi
'Ons gaan dorp toe en koop g ew o o nl ik n ie melk nie'
Die gebruik van die middellae voorvokaal e [E] as uitgang van die
werkwoord in die negatief, soos bv. deur Lombard (1985: 159),
word deur Mampuru (1991: 18) beskou as die gevolg van analogie
met die subjunktief, omdat die negatiewe morfeem -se- saam met
die uitgang - ein al die afhanklike en nie-predikatiewe modi behal-
we die habitualis voorkom.
Die habituaIis en die subjunktief.
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Morfologies en tonologies verskil die habitualis en subjunktief soos
volg: Die habitualis word gekenmerk deur 'n onderwerpskakel met
lae toon en 'n werkwoordstam met die uitgang -e, terwyl die sub-
junktief gekenmerk word deur 'n onderwerpskakel met hoe toon en
'n werkwoordstam wat eindig op - e. In die negatief neem beide 'n





a se robale (Habitualis)
a se robale (Subjunktief)
2.7.3 Betekenis en gebruik van die habitualis.
Die habitualis dui 'n handeling aan wat as 'n gewoonte saam met ander
handelinge plaasvind of daaruit voortvloei en is dus ook kontingent, bv.:
Ba be ba tsoga ba apare
'Hul l e het opgestaan en gewoonlik aangetrek'
Mampuru (1991: 25) sien die onderskeid in betekenis van die subjunktief
en habitualis soos volg: Die habitualis word gebruik vir aksies wat ge-
woonlik saam met ander aksies plaasvind, terwyl die subjunktief aksies
uitdruk wat gekondisioneerd afhanklik is van, of onderworpe is aan, an-
der aksies, bv.:
Habitualis:
o a hlapa a robale
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'Sy bad en gaan (gewoonlik)
slaap'
Subjunktief:
Ba nyaka gore a robale 'Hulle wens dat hy sal slaap'
Die habituele handeling wat uitgedruk word deur die werkwoord a
rob alevuui gewoonlik saam met of na die aksie 0 a hlapa plaas, terwyl
die subjunktiewe werkwoord a robale die gevolg is van die
voorafgaande handeling ba nyaka.
Die habitualis kan, in sekere omstandighede, in hoofsinne voorkom, maar
moet dan voorafgegaan word deur 'n ondergeskikte bysin of sin wat 'n
werkwoord bevat. Die werkwoord moet die aksie aandui waarmee die ha-
bituele werkwoord voorkom. Verder word die habitualis algemeen saam
met hulpwerkwoorde gebruik, waarvan -tle die algemeenste is. Die ge-
bruik van die habitualis word meer volledig in die volgende hoofstuk be-
spreek.
Die habitualis kan verder ook saam met hulpwerkwoorde voorkom, vgl.
Mathibela (1991: 50 e.v.). Slegs die volgende voorbeeld, waar die habi-
tualisvoorafgegaan word deur die hulpwerkwoord -ye, word gegee om dit
te illustreer, nl.:
o ye a bole le bjalo
'By praat gewoonlik/altyd/dikw els so'
Die habitualis kan in eenvoudige sinne of in hoofsinsdele van saamge-
stelde sinne gebruik word. Selfs dan impliseer dit egter voorafgaande
handelinge. Die voorafgaande handeling word gewoonlik aangedui deur
'n ander werkwoord in dieselfde sin of in 'n voorafgaande sin, bv.:
Re ye gae 'Dan gaan ons gewo onl ik huis toe'
Mathibela (1991: 45) noem egter dat die werkwoord in dieselfde sin of
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In die voorafgaande sin self gewoontelikheid moet impliseer. Sy se
verder dat die habitualis vir alle praktiese oogmerke sy gebruik beperk
tot die imperfektum en saamgestelde vorme waarin die imperfektum
voorkom. Die rede is dat die imperfektum die enigste kategorie is wat
gewoontelikheid kan uitdruk.
Die habitualis kan nie deur die imperatief, infinitief of perfektum voor-
afgegaan word nie. Om 'n voltooide tyd gevolg deur 'n gewoontelike
handeling uit te druk, word gebruik gemaak van die hulpwerkwoordgroep
-b e, bv.:
Re be re tsoga re apare
'Ons het opgestaan en gewoonlik aangetrek'
2.7.4 Samevatting.
Die feit dat die habitualis voorkom na sowel die imperfektum as die futu-
ritief, dui daarop dat dit nie in verband met tyd gebring kan word nie en
dus nie as 'n subjunktiewe teenwoordige tyd of enigsins as 'n tyd beskou
kan word nie. Die habitualis staan neu traal tot tyd. Die tyd word deur
die voorafgaande sin bepaal.
Die habitualis is 'n semanties kontingen te kategorie wat gebruik word om
gebeure wat mekaar gewoonlik opvolg, uit te druk.
2.8 Die subjunktief.
2.8.1 Inleiding.
Die subjunktiefword deur die meeste skrywers as 'n modus beskou, waar-
van sommige die konsekutief en habutualis as spesiale vorme, tye of sub-
modi sien. Die subjunktief is net soos die konsekutief en habitualis ook
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Die subjunktief bestaan uit 'n onderwerpskakel (a i.p,v. 0 in Klas
1) gevolg deur die werkwoord met die uitgang -e, bv.:
Ke mo thusa gore a !etse
'Ek help ham, sodat hy klaarkry'
Negatief.
Die negatief van die subjunktief word gevorm deur die ontken-
ningsmorfeem se na die onderwerpskakel te plaas. Die werk-
woorduitgang bly -e, bv.:
Ke mo tshwenya gore a se !etse
'Ek pIa ham, sodat hy nie klaarkry nie'
2.8.3 Betekenis en gebruik.
Die subjunktief dui handelinge aan wat die gevolg is van ander hande-
linge of gebeurtenisse. Die voorafgaande handeling moet dus die oor-
saak wees vir, of aanleiding gee tot, die subjunktiewe handeling. Daarom
word subjunktiewe veral na die voegwoord gore 'dat, sodat' gebruik,
bv.:
o nyaka gore re sepe l e
'Hy wil he dat ons moet loop'
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Ke mmitsa gore a nthuse
'Ek roep horn, sodat hy my (kan) help'
Die gebruik van die voegwoord gore is egter nie noodsaaklik as inleiding
tot 'n subjunktiewe werkwoord in 'n sin nie, bv.:
Ke ba biditse ha nth u i e
'Ek het hulle geroep om my te help/sodat hulle my (kan)
help'
Die subjunktief leen horn daartoe om in gevalle van opeenvolging van be-
vele gebruik te word. Die subjunktief kom ook baie na die imperatief
voor. Wanneer 'n reeks bevele gegee word, kom die eerste bevel in die
imperatief voor en al die daaropvolgende bevele kom dan in die subjunk-
tief voor, bv.:
Tsenang, basemane, le dule fase le bule dipuku le hlokomele!
'Gaan in seuns (en) sit (en) maak die boeke oop (en) let
opt'
Die subjunktief kan dikwels in vrae voorkom. Dit word gebruik vir vrae
a.g.v. iets wat gebeur het, of wanneer dit gaan om iets wat gedoen moet
word, bv.:
Re doge bjale? 'M oet ons (dan) nou vertrek?'
Om aan te toon dat die subjunktief 'n afhanklike kategorie is wat nie tyd
of aspek onderskei nie, word 'n paar voorbeelde gegee waar die subjunk-
tief saam met ander kategoriee gebruik kan word.
Die subjunktief kan op die imperfektum volg, bv.:
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Ke mo thusa gore a [etse
,E k he1p h 0 m, soda thy k 1a arkry ,
Die subjunktief kan op die perfektum volg, bv.:
Ke mmiditse gore a nthus e
'Ek het hom geroep, sodat hy my (kan) help'
In bg. gevalle bly die vorm van die subjunktiewe werkwoord onveranderd,
ongeag die kategorie wat dit voorafgaan.
Die subjunktief kan net soos die konsekutief en habitualis in enkelsinne
en hoofsinsdele van saamgestelde sinne gebruik word. In sulke gevalle
word 'n voorafgaande handeling ge irnpliseer, bv.:
o ye gae
2.8.4 Die hortatief.
'Gaan dan huis toe'
Die hortatief of optatief word deur K. Endemann (1876: 72), T. Ende-
mann (1939: 109) en Ziervogel (1978: 77) as 'n afsonderlike modus erken,
waarskynlik a.g.v. die semantiese ooreenkoms met 'n kategorie in Duits
wat gebruik word om wense en versoeke uit te druk, bv.:
Mochten Sie erfolgreich sein
'M ag u suksesvol wees'
In Noord-Sotho word wense en versoeke uitgedruk deur gebruik te maak
van die hortatiewe partikels a of ake, of die hortatiewe woordgroep
anke, wat gevolg word deur die subjunktiewe werkwoord. Sulke kon-
struksies kan vertaal word met 'm ag' of 'l aat ', bv.:
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Anke 0 nthuse
A Modimo a go thuse
'H elp my tag asseblief'
'M ag die Here jou help'
Wanneer die aangesprokene meer as een persoon is, kan die meervouds-
merker -ng aan die werkwoord gevoeg word, bv.:
A re yeng
2.8.5 Samevatting.
'Laat ons loopjkom ons loop'
Die subjunktief is 'n semanties kontingente kategorie wat onafhanklik
van tyd optree en word gebruik vir handelinge wat die gevolg is van 'n
voorafgaande handeling of omstandigheid. Dit kan ook gebruik word om
wense en versoeke uit te druk..
2.9 Die infinitief.
2.9.1 Inleiding.
Die infinitief het naamwoordelike, sowel as werkwoordelike kenmerke en
is om die rede nie 'n suiwer werkwoord nie. Verder word die infinitief
algemeen as modus geklassifiseer. Dit staan as 'n nie-predikatiewe kate-








o rata go soma serapeng
'Hy hou daarvan om in die tuin te werk'
Die infinitief kan uitgebrei word met werkwoordekstensies en kan
ook 'n voorwerpskakel en 'n refleksiefmorfeem neem.
Negatief.
Die negatiefword gevorm deur die ontkenningsmorfeem se na die
klasprefiks te plaas en die werkwoord eindig op -e, bv.:
o rata go se some serapeng
'Hy hou daarvan om nie in die tuin te werk nie'
2.9.3 Betekenis en gebruik van die infinitief.








'om wakker te word'
Die infinitief is 'n nie-predikatiewe, tydneutrale kategorie wat gebruik

















By enkellettergrepige stamme word die stabiliseerder e-
vooraan gevoeg of die stam word verleng deur 'n -a aan te
voeg, bv.:
Eja! of Jaa! 'Eet'
Wanneer die bevel gebruik word met 'n voorwerpskakel of





'Gooi vir jouself in!'
Wanneer die bevel aan meer as een persoon gerig word,










In die negatief word die ontkenningsrnorfeern se gebruik en die
werkwoord eindig op -e. Die stabiliseerder e- en die -a word nie
gebruik nie. Met 'n voorwerpskakel korn die ontkenningsrnorfeern




'Moenie loop nie l '
'Moenie (julle) die vl e is eet
nie'
'M oet h o m nie help nie l '
2.10.3 Betekenis en gebruik van die imperatief.
Die irnperatief word gebruik om bevele te gee. Verder word 'n
bevel altyd aan die tweede persoon, dus 'jy' of 'julle', gerig.
2.11 Diefuturitief.
2.11.1 Inleiding.
Die futuritief is vroeer gewoonlik beskou as die 'toekomende tyd'.
In hoofstuk 3 is reeds aangetoon dat Lyons (1968: 306) die 'future
tense' in Engels net soveel 'n geval van modaliteit as 'n geval van
tyd beskou, vanwee die gebruik van will en shall in sinne wat nie
na die toekoms verwys nie. Die toekomende tydvorrne is verder
reeds deur grammatici, soos Van Wyk (1981: 90) en Welrners





grond vanmorfologiese en semantiese oorwegings, vgl, ook
Posthumus (1987: 202). Daar sal vervolgens aangetoon word dat
die futuritief vanwee sy morfologiese, semantiese en sintaktiese
gebruik nie as 'n tydvorm beskou kan word nie.
Morfologiese kenmerke.
Positief.
Die futuritief word gekenmerk deur die voorkoms van 'n defisien te
werkwoordstam tla of tla wat gevolg word deur 'n basiese werk-
woordstam, bv.:
Re tlo/tla reka diaparo ka Mokibelo
'Ons sal Saterdag klere koop'
Die defisiente werkwoordvorm het uit 'n hulpwerkwoordgroep tla
go (werkwoordstam tla 'kom' gevolg deur die infinitiefprefiks go;
dus letterlik: kom om te ... ) ontwikkel tot tli), waarin die hulp-
werkwoordstam tl a versmelt het met die infinitiefprefiks go tot
tl a, of tot tl a, waarin die infinitiefprefiks totaal verdwyn het. Die
defisiente werkwoordvorrne isnie meerbasiese 'werkwoordstamme'
nie, maar ook nog nie morfeme sonder meer nie, vgl. Lombard
(1985: 144) en Van Wyk (1981: 90). Anders as die voorafgaande
kategoriee is die futuritief sekonder, d.w.s. dit is afgelei uit 'n
hulpwerkwoordgroep.
Negatief.
Om die futuritief te ontken word daar gewoonlik van die potensia-
lis se ontkenning gebruik gemaak; dus dit bestaan uit die onder-
werpskakel, gevolg deur die potensialis ka, gevolg deur die ne-
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2.11.3
gatiefmorfeem se, gevolg deur die werkwoordstam met die uitgang
-e, bv.:
Re ka se reke diaparo ka Mokibelo
'Ons sal nie Saterdag klere koop nie'
'n Verdere grammatiese negatief, nl. do + se, gevolg deur die
werkwoordstam met die uitgang -e, kom ook voor, by. re do se
reke. Daarin word die infinitiewe werkwoord ontken en nie die
defisiente werkwoord nie. Dit is egter nie baie gebruiklik nie en
kom hoofsaaklik in vrae voor.
Betekenis en gebruik van die futuritief.
Die futuritief word normaalweg gebruik om 'n handeling uit te
druk wat in die toekoms sal plaasvind en kan vertaal word met
'sal'. Die semantiese oorweging teen die futuritief as 'n tydvorm,
is dat die futuritief nie werklik die tyd van die handeling in ver-
houding bring met koderingstyd nie, maar dat dit eerder moontlik-
heid aandui, vgl. Posthumus (1987: 202).
Lombard (1985: 144) beskou die 'toekomende tyd' slegs as 'n se-
mantiese verskynsel en dat dit slegs bestaansreg het as kontras met
die 'onvoltooide' en 'voltooide tyd', wat hier die imperfektum en
perfektum genoem word. In die volgende voorbeeld volg die futu-
ritief in die situatief op die perfektum en kan dit onmoontlik toe-
komende tyd uitdruk:
Re ba bone ba lId gama
'Ons het hulle gesien, terwyl hulle op pad was om te
melk'
161
'n Tweede rede waarom tlD nie uitsluitlik toekomende tyd aandui
nie, is vanwee die feit dat die futuritief se defisiente werk-
woordvorm tla/tla ook 'n perfektumvorm, nl. tl ilo het, wat daar-
op dui dat tla nie uitsluitlik die toekomende tyd aandui nie. Vgl.
die volgende voorbeelde:
Ba tlilo le betha
Re tlilo bona
,Hulle gaan julle slaan'
'Ons het gekom om te sien'
2.11.4
Derdens kom die defisiente werkwoordvorm tlD, anders as die im-
perfektum en die perfektum, wat slegs in die indikatief, situatief
en relatief verskyn, in al die ander kategoriee, behalwe die im-
peratief, voor. Dit is juis in hierdie ander kategoriee waar dit nie
as toekomende tyd beskou word nie. Let veral op die volgende
voorbeeld in die situatief:
Re ba bone ba tlo gama
"Ons het hulle gesien, terwyl hulle op pad was om te
gaan melk'
In die vierde plek verskil die futuritief vormlik ook van die imper-
fektum en perfektum deur die feit dat die relatiefsuffiks -g o aan
t l o gesuffigeer word en nie aan die daaropvolgende basiese werk-
woordstam nie, bv.:
Banna ba ba tlogo boa 'Die mans wat sal terugkeer'
Samevatting.
Die futuritief is sekondere werkwoordvorm. Dit is nie 'n tydvorm
nie, maar kan wel gebruik word om handelinge aan te dui waaroor
die moontlikheid bestaan dat dit in die toekoms sal plaasvind. In
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Die potensialis word deur baie skrywers as 'n modus beskou. K.
Endemann (1876), Doke (1945) en Ziervogel (1953: 46 & 1978: 73)
beskou dit as 'n potensiele modus, terwyl Franz (s.j.), T. Endemann
(1939: 106) en Cole (1955: 259) dit as 'n kondisionale of konjunk-
tiewe modus beskou. Cole klassifiseer die potensialis saam met
die indikatief as 'n primere modus.
Morfologiese kenmerke.
Die potensialis is afgelei van 'n oorspronklike sintaktiese kon-
struksie wat die defisiente werkwoordstam ka bevat het en gevolg
is deur 'n konsekutiewe werkwoord. Die potensialis het sy werk-
woordelike status verloor deur die wegval van die konsekutiewe on-
derwerpskakel uit die daaropvolgende kornplementere werkwoord,
vg1. Van Wyk (1957: 169 e.v.). Die potensialis bestaan dus nit 'n
onderwerpskakel, gevolg deur die defektiewe stam ka, gevolg deur
die werkwoordstam. In die nagatief word ka gevolg deur die ont-
kenningsmorfeem se, en die werkwoordnitgang is -e. Hier is dit
die konsekutiewe kornplementere werkwoord wat ontken word en
nie ka nie.
Die volgende voorbeeld in die potensialis, n1. ba ka bona 'hulle
k an r mag sien' en ba ka se bone 'hulle kan/mag/sal nie sien
nie'; kan teruggevoer word na *ba ka ba bona en *ba ka ba se
bone, vgl Van Wyk (1957: 170 & 1981: 90).
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2.12.3
Die onderwerpskakel van die eerste persoon enkelvoud is n- (en
nie ke nie) en word vas aan die potensialismorfeem geskryf. Die
onderwerpskakel van Klas 1 is a (en nie 0 nie). Let op die vol-
gende voorbeelde:
Nka go fa Iengwalo
'Ek kan die brief aan jou gee'
Mosemane a ka e besa
'Die seun kan dit braai'
Betekenis en gebruik van die potensialis.
Die potensialis word gebruik om 'n moontlikheid uit te druk wat
deur eksterne faktore moontlik gemaak word en kan vertaal word
met 'k an r m ag ', bv.:
o ka tsena
'Jy k an r m ag binnegaan'
Die potensialis kan in al die ander kategoriee, behalwe die perfek-
turn, konsekutief en imperatief, voorkom. Let op die volgende
voorbeelde:
Le bona ba ka do ya gae
'Hulle sal ook k an r mag huis toe gaan'
Ke do mo itiya ge nka mo hwetsa
'Ek sal hom slaan as ek hom kan kry'
Go ka sepela/Go ka se sepele
'Om te kan loop/om nie te kan loop nie
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2.12.4 Samevatting.
Die potensialis is net soos die futuritief 'n sekondere kategorie wat
eksherente moontlikheid uitdruk. In die lig van die feit dat dit in
die meeste kategoriee kan voorkom, kan dit nie as 'n tyd, aspek of





Die progressief word deur baie skrywers, soos o.a. Kruger (1971:
14), Chaphole (1988:"80) en Swanepoel (1975: 25) as 'n aspek be-
skou. Cole (1955: 287) en Doke (1945: 162) beskou die progressief
as 'n implikasie wat aandui dat die aksie steeds aan die gang is en
dus na 'n vorige toestand van aksie verwys.
Morfologiese kenmerke.
Net soos in die geval van die potensialis, is die progressief ook
afgelei van 'n sintaktiese konstruksie wat die defisiente werk-
woordstam sa insluit en gevolg word deur 'n komplernentere werk-
woord in die situatief. Die progressiewe sa het ook gedeeltelike
rangverskuiwing ondergaan as gevolg van die wegval van die onder-
werpskakel van die situatiewe werkwoord, vgl, Van Wyk (1957: 167
e.v.). Die progressiefword dus gevonn d.m,v. 'n onderwerpskakel,
gevolg deur die progressiewe sa, gevolg deur 'n werkwoordstam.
In die negatief word die ontkenningsmorfeem ga voor die onder-
werpskakel geplaas, vgl. Van Wyk (1981: 90). In die geval word sa
ontken, en nie die kornplementere werkwoord nie, maar dit veran-
der nie van uitgang nie, omdat dit nie meer 'n egte werkwoord is
nie, vgl, Van Wyk (1957: 165 e.v.).
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2.13.3
Die volgende voorbeelde in die progressief, nl. ke sa soma 'ek
werk nog' en ga ke sa soma' ek werk nie meer nie ', kan terug-
gevoer word na *ke sa ke soma en *ga ke sa ke soma.
Betekenis en gebruik van die progressief.
Die progressief druk 'n voortduur of aanhou van handelinge of pro-
sesse nit en kan vertaal word met 'nog' en "ni e meer nie' in die
negatief, bv.:
Ngwana 0 sa Ha :
'Die kind hu il nog'
Ngwana ga a sa Ha
'Die kind huil nie meer nie'
Anders as die potensialis wat nie saam met die perfektum gebruik
kan word nie, kan die progressief wel saam met voltooidheids-
vorme optree, maar dan slegs wanneer 'n toestand van voltooidheid
ge i mpliseer word, bv.:
Mosernane 0 sa robetSe
'Die seun slaap nog, is nog aan die slaap'
Verder kan die progressief saam met al die ander kategoriee, be-
halwe die imperatief gebruik word. Let op die volgende voor-
beelde:
Ke tlo mo thusa ge a sa soma
'Ek sal hom help as hy nog werk'
Re tlogile ra se sa boa gape




'Om nog te werk'
Ke sa tlo soma
'Ek sal nog werk'
Nka se sa bapaIa le lena
"Ek k an r m ag r sal nie meer met julle speel nie' .
Samevatting.
Die progressief is ook 'n sekondere kategorie. Dit dui aan dat die





Die kasualis is 'n kategorie wat slegs deur Lombard (1985: 192) en
Van Wyk (1987: 281) genoem word. Dit kom morfologies ooreen
met die futuritief, potensialis en progressief, omdat dit ook geba-
seer is op defisiente werkwoordstamme.
MorfoIogiese kenmerke.
Die kasualis is gebaseer op die defisiente werkwoordstamme na,
fa en dia wat net soos tlo van die futuritief met die daaropvoI-
gende infinitiefprefiks versmeIt het tot no, fa en dio, bv.:
Re no/fa!dio fibIa
'Ons arriveer maar net/eenvoudig'
In die geraadpleegde literatuur kon geen negatiefvormevan die ka-
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2.14.3
sualis gevind word nie.
Betekenis en gebruik van die kasualis.
Die kasualis kan vertaal word met 'e envou dig, maar net' en
word gebruik om handelinge wat toevallig, terloops of ongeerg uit-
gevoer 'word, uit te druk. In die verband kan 'n modale funksie
daaraan geheg word. Voorbeelde van die kasualis is die volgende:
Dikgomo di no/fo/dio fula
'Die b eeste wei eenvoudigjmaar net'
Bana ba no/fo/dio bona
'Die kinders sienjkyk maar net'
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HOOFSTUK 8
DIE KLASSIFIKASIE VAN NOORD-SOTHO
WERKWOORDKATEGORIEE
1. Die verhouding tussen individuele kategoriee,
Die werkwoordkategoriee kan vanwee hulle onderlinge verhouding, soos
bespreek in hoofstuk 6, in vyf groepe ingedeel word. Vir praktiese doel-
eindes word hulle voorlopig Groepe A tot E genoem. Die klassifikasie
en indelingvan die werkwoordkategoriee van Noord-Sotho is, met enkele
wysigings en aanpassings, gebaseer op die indeling van Van Wyk (1987:
281 e.v.)
Groep A bestaan uit die imperfektum en die perfektum. In hulle verhou-
ding tot mekaar is die twee kategoriee onderling eksklusief (uitsluitend),
m.a.w. 'n werkwoord kan dus nie terselfdertyd imperfektief en perfektief
wees me.
Groep B bestaan uit die indikatief, situatief en relatief. In hulle ver-
houding tot mekaar is hulle onderling eksklusief, sodat 'n werkwoord
slegs in een van die drie kategoriee kan voorkom. T.o.v. Groep A is
Groep B as geheel onderling inklusief (insluitend). Dit beteken dat 'n
werkwoord in Groep B in een van die kategoriee van Groep A moet voor-
kom en omgekeerd. So by. is 'n werkwoord in die indikatief Of imperfek-
tief 6f perfektief.
Groep C bestaan uit die konsekutief, subjunktief en habitualis. Hulle is
nie net in hulle verhouding tot mekaar nie, maar ook in hulle verhouding
tot Groepe A en B onderling eksklusief. Dit beteken dat 'n werkwoord
in hierdie kategorie nie ook in Groepe A of B kan voorkom nie.
169
Groep D bestaan uit die infinitief en imperatief. Hulle is t.o,v. mekaar
en t.o.v. Groepe A, B en C onderling eksklusief.
In Groep E kom die futuritief, potensialis, progressief en kasualis voor.
Hierdie kategoriee is t.o,v. mekaar onderlingverenigbaar. 'n Werkwoord
kan bv. in enige een of meer van hierdie kategoriee gelyktydig voorkom.
T.o.v GroepeA, B, C en D is Groep E onderling inklusief. Dit beteken
dat 'n werkwoord in Groep E ook in 'n kategorie van een van die ander
groepe moet voorkom. Dit beteken egter nie dat elke kategorie van
Groep E met al die kategoriee van al die ander groepe kan kombineer
nie, aangesien sekere kombinasies, a.g.v. semantiese beperkinge, nie
moontlik is nie. EIke kategorie van Groep E kan egter met ten minste
een van die kategoriee van elk van die ander groepe gekombineer word.
2. Terminologie en definisies.
2.1 Inleiding.
Drie moontlikhede bestaan by die benoeming van die vyf groepe waarin
die werkwoordkategoriee ingedeel kan word. Die eerste is dat 'n groep
die eienskappe van 'n universele begrip, soos tydvorm, modus of aspek
vertoon, in welke geval die betrokke term aangewese is. Die tweede
moontlikheid is om spesiale nuwe terme voor te stel. Die derde is om
bekende terme te gebruik wat dan taalspesifiek gedefinieer moet word,
vgl. VanWyk (1987: 282).
T.o.v. die Afrikatale is reeds aangetoon dat die eerste moontlikheid nie
haalbaar is nie. Albei laasgenoemde moontlikhede het voordele en nade-
le. Die gebruik van nuwe terme verseker 'n wegbreek van die universalis-
tiese interpretasie wat in die bekende terme vervat is, met natuurlik die
gevaar dat dit tot verdere verwarring sallei. Om bestaande terme slegs
taalspesifiek te definieer kan ook nie 'n oplossing wees nie, omdat sekere
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kategoriee, soos deur die universalistiese benaderingvasgestel, nie in alle
tale voorkom nie.
Die beste oplossing vir die probleem is om 'n middeweg te volg waarby
sowel bekende terme, in soverre dit toepaslik is, en nuwe terme gebruik
sal word.
2.2 Groep A.
Die tradisionele indeling van tydvorm in verlede, hede en toekoms blyk
virNoord-Sotho nie bevredigend te wees nie. Verder blyk dit onjuis te
wees om te praat van tydvorme in Noord-Sotho.
Die ongemerkte vorm van die werkwoord of imperfektum in Noord-Sotho
kan eerder in verband gebring word met die onvoltooidheid van 'n hande-
ling. Net so hou die perfektum of gemerkte vorm van die werkwoord in
Noord-Sotho eerder verband met die voltooidheid van die handeling en
nie met gekodeerde tyd nie.
Die werkwoord in Noord-Sotho dui dus nie aan wanneer die handeling
plaasgevind het nie, maar eerder of die handeling afgehandel is en of dit
nog voortduur. In die verband sou dit dus beter wees om nie te praat van
die tydvorme van die werkwoord in Noord-Sotho nie.
Die term aspek, soos wat dit uit die gebruik in die Slawiese tale na vore
kom, dui op 'n werkwoordvorm wat aandui of die handeling voltooid of
onvoltooid is en onafhanklik van tyd optree. Verder is reeds aangetoon
dat daar tale bestaan wat nie tyd deur middel van die werkwoordvorm
aandui nie, maar eerder aspek. Dit blyk ook die geval t.o.v, Noord-Sotho
te wees.
Lombard (1985: 142) maak reeds meldingvan die onvoltooide en voltooi-
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de tye van Noord-Sotho, Verder bring hy dit in verband met aspek, deur
in die twee tye verskillende aspekte te onderskei, wat daarop dui dat bv.
die onvoltooide tyd nie noodwendig of uitsluitlik met die 'teenwoordige
tyd' te make het nie, maar wel met onvoltooidheid.
Endemann (1961: 59) sien die Noord-Sothowerkwoord as onderhewig aan
formele aspek-onderskeiding. Hy onderskei tussen die imperfektiewe en
perfektiewe aspekte, maar meld nogtans dat die aspekte in die verskil-
lende tye uitgedruk kan word. Daarmee behou hy tydvorm nog as werk-
woordkategorie.
Van Wyk (1957: 176) noem dat dit in die laaste tyd 'n algemene siening
is dat die Afrikatale nie tydvorme het nie, maar slegs tydaspekte. Van
Wyk (1981: 87) maak verder ook melding van die onvoltooide en voltooi-
de tyd in Noord-Sotho. In 'n latere publikasie verkies Van Wyk (1987:
283) om die term tyd te vervang met aspek.
In die lig van die feit dat aspek dui op die voltooidheid of onvoltooidheid
van die handeling en die werkwoord in Noord-Sotho ook onvoltooidheid
en voltooidheid aandui, word daar geheel en al afgesien van tydvorm as
werkwoordkategorie in Noord-Sotho, Die term aspek is in die geval meer
aanvaarbaar vir werkwoorde wat onvoltooidheid of voltooidheid van die
handeling aandui.
Die kategoriee van Groep A word dus ASPEKTE genoem. Aspekte in
Noord-Sotho moet dan gedefinieer word as kategoriee, wat te doen het
met die voltooidheid of onvoltooidheid van handelinge.
2.3 Groep B.
Die kategoriee van Groep B word gekenmerk daardeur dat hulle verskil-
lende tipes sinne uitdruk. Die indikatief word uniek gebruik vir hoof-
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sinne. Die situatief word uniek vir bywoordelike bysinne gebruik, m.a.w.
bysinne wat werkwoorde uitbrei of omskryf. Die relatief word uniek
gebruik vir relatiewe bysinne, m.a.w. bysinne wat naamwoorde omskryf.
Hierdie kategoriee is verder sintakties-semantiese kategoriee.
Twee terme kan vir hierdie groep kategoriee oorweeg word, nl. aspek-
tuele of kl ousale kategoriee. Aspektuele kategoriee dui op die feit dat
hulle aspekte onderskei, vgl. Van Wyk (1987: 285). Klousale kategoriee
verwys daarna dat hulle virverskillende soorte sinne gebruik word. Hier-
die kategoriee sou ook modi genoem kon word in aansluiting by Wilkes
(1988: 256) en Van Wyk (1987: 283). Dit is egter strydig met die univer-
sele gebruik van die term en daarom is dit verkieslik om die term
KLOU SALE KATEGORIEE te gebruik vanwee die eenduidigheid
daarvan.
2.4 Groep C.
Die kategoriee van Groep C word gebruik vir handelinge wat ander voor-
afgaande handelinge, voorwaardes of omstandighede impliseer. In saam-
gestelde sinne word hulle dus gebruik in die tweede deel daarvan, dus in
die bysin.
Die ander handelingewat hierdie kategoriee impliseer, kan hulle of chro-
nologies voorafgaan (konsekutief), hulle kondisioneer (subjunktief), Of
gewoontelik saam met hulle plaasvind (habitualis). Die kategoriee kan
wel in eenvoudige sinne of as hoofsinne in saamgestelde sinne voorkom,
maar dan word steeds geassossieerde of voorafgaande handelinge germ-
pliseer. Om die rede is die kategoriee slegs semanties afhanklik en nie
sintakties nie.
Hierdie kategoriee is dus afhanklik van voorafgaande sinne in, of die
dieptestruktuur of die oppervlakte struktuur, en is deur Van Wyk (1987:
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283) afhanklike k at egoriee genoem. Volgens Posthumus (1987: 187)
is dit eintlik verkeerd, aangesien die situatief ook sintakties afhanklik is.
Die term kontingentword hierverkies. Dit impliseer dat die kategoriee
een of andervorm van opeenvolging aandui. Die subjunktief, konsekutief
en habitualis sal dus bekend staan as KONTINGENTE
KATEGORIEE.
2.5 Groep D.
Die kategoriee van Groep D kan nie met verwysing na 'n onderwerp ge-
bruik word nie, hulle vertoon dus nie 'n onderwerpskakel nie. Hulle kan
dus N IE-PREDIKATIEWE KATEGORIEE genoem word en is dus
sintaktiese kategoriee.
2.6 Groep E.
Die kategoriee van Groep E bestaan uit sekondere werkwoordvorme wat
van sintaktiese konstruksies afgelei is. Hulle bevat defisiente werk-
woordstammewat gedeeltelike rangverskuiwing ondergaan het, en sekere
kenmerke van premorfeme verkry het, sonder om geheel en al afstand te
doen van hulle werkwoordelike kenmerke.
Van Wyk (1987: 283) meen dat hierdie kategoriee almal op een of ander
manier die manier van handelinge uitdruk, en stel die gebruik van Doke
se term implikasies vir die kategoriee voor. Doke se term implikasie
verwys na 'n vorige staat van gebeure en kan dus slegs van toepassing
wees op die progressief. Die potensialis druk die moontlikheid van ge-
beure uit, die futuritief verwys na aksies wat later sal plaasvind en die
kasualis druk 'n houding jeens die aksie uit. Om 'n gepaste term vir die
vier kategoriee, wat morfologies verwant is, maar semanties verskil, te
vind, blyk 'n moeilike taak te wees. Om die probleem te voorkom, sal na
hulle verwys word as sekonde re k ateg oriee .
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3. Die sisteem van kategoriee,
Dit is nodig om daarop te let dat die kategoriee van Groepe B, C en D
onderling uitsluitend is. M.a.w. nie een van hierdie kategorie kan saam
met enige ander kategorie van enige een van hierdie drie groepe voorkom
nie. Hulle kan slegs voorkom met die kategoriee van Groep E, terwyl B
saam met A kan voorkom. Van Wyk (1987: 285) se standpunt dat Groepe
B tot D saam gegroepeer kan word as modi, met as gemene deler die feit
dat hulle verskillende sinstipes aandui, blyk ontoepaslik te wees. Die
rede daarvoor, is dat die kontingente kategoriee hoogstens voorafgaande
sinne impliseer in die dieptestruktuur, terwyl die klousale kategoriee ver-
skiIlende sinstipes in die oppervlaktestruktuur onderskei. Dit vermeng
nie net twee vlakke van ontleding nie, maar oorspan ook die begrip sin.
Hier word verkies om hulle eenvoudig afsonderlik te hou.
Ten slotte kan nog 'n verdere hoofdelike indeling gemaak word. Die ka-
tegoriee van Groepe A, B, C en D, wat gekenmerk word deur enkel werk-
woordvorme, kan op grond van die kenmerk, saam geklassifiseer word as
PR/MERE KATEGOR/EE.
Die kategoriee van Groep Eis egter afgelei van sintaktiese konstruksies
deur 'n proses van gedeeltelike rangverskuiwing. Verder is 'n belangrike
eienskap van Groep E dat die kategoriee die enigstes is wat onderling
verenigbaar is, terwyl die kategoriee van al die ander groepe onderling
eksklusief is. Die kategoriee van Groep E kan dus SEK ONDERE
KATEGORIEE genoem word.
Die volledige sisteem van die werkwoordkategoriee van Noord-Sotho kan







































Die doel van .hierdie studie is 'n poging om 'n bydrae te lewer t.o,v. die
probleem van werkwoordkategoriee. Daar moet saamgestem word dat
die probleem van werkwoordkategoriee geen eenvoudige saak is en binne
die bestek van 'n enkele studie soos hierdie in alle besonderhede
afgehandel kan word nie. Die aanspraak kan egter wel gemaak word, dat
die studie in die Jig van beskikbare kennis en vanuit 'n teorie van
universalia meer lig gewerp het op die saak en dat dit 'n bydrae daartoe
lewer om die werkwoordkategoriee van Noord-Sotho duideliker te
omskryf.
Daar is aangetoon dat werkwoordkategoriee nie eenvoudig in tye, aspekte
en modi ingedeel kan word volgens die bekende Europese model met sy
universele implikasies nie. Dit beteken dat die AfrikataalwetenskapJike
moet afsien van vooropgestelde idees en begrippe omtrent tyd, modus en
aspek, 'n onderskeid moet tref tussen wesenskenmerke en algemene
kenmerke van taal, en die taal waarmee hy besig is, vanuit sy eie aard en
karakter moet ontleed. Vir die doel is dit noodsaaklik dat die besondere
taalwetenskaplike ook kennis moet neem van wat universalia is en hoe dit
vasgestel word, sodat hy kan weet wanneer hy met die essensiele van taal,
die wesenskenmerke, en met die algemene kenmerke te doen het. Die
deskriptiewe benadering word as die enigste metode vir taalbeskrywing
aanvaar.
Daar is aangetoon dat die bestaande (universele) definisies aangaande
die werkwoordkategoriee onvanpas is t.o,v. Noord-Sotho. Selfs binne die
Afrikatale en ook by tale van dieselfde taalgroep, soos die Sothotale,
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kom daar verskille voor. Dit bevestig weer eens Doke (1935: 2) se sie-
ning en le klem op die belangrikheid van die deskriptiewe benadering tot
taalbeskrywing.
Die begrip tyd word in hierdie werk met aspek vervang, omdat die term
aspek, soos in die geval van die Slawiese tale, gebruik word vir die
werkwoordvorrn, wat die voltooidheid of onvoltooidheid van die hande-
ling aandui. Daar word voorgestel dat selfs afgesien word van die
begrippe 'onvoltooide' en 'voltooide tyd', aangesien dit nog die indruk
kan skep dat tyd d.m.v. die werkwoordvorm uitgedruk kan word.
Daar wordook weggedoen met die begrip modus. Die kategoriee wat
geassossieer word met verskillende tipes sinne in diepte en oppervlakte
strukture, word nie saam onder een term gegroepeer nie, maar word
eenvoudig afsonderlik gehou, nl. klousale k ateg oriee , kont ingente
k ateg ori ee en nie-predikatiewe k ategoriee . Verder word 'n
onderskeid gemaak tussen prim ere k ategoriee , wat bestaan uit
enkelwerkwoorde en s ekon d e r e k ategoriee , wat afgelei word van
.
sintaktiese konstruksies deur 'n proses van gedeeltelike rangverskuiwing.
2. Slotopmerkings.
Soos reeds voorheen genoem word nie met hierdie studie te kenne gegee
dat alle probleme rakende die werkwoordkategoriee van Noord-Sotho
opgelos is nie. Nog meer navorsing is nodig. 'n Goeie voorbeeld hiervan
is Van Wyk (1986: 172) se identifisering van 'n konsekutiewe relatief en
die moontlikheid van 'n konsekutiewe indikatief en situatief met
interessante implikasies vir die sisteem van werkwoordkategoriee In
Noord-Sotho. Hierdie saak moet egter nog verder ondersoek word.
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